Tree diversity and species identity effects on soil fungi, protists and animals are context dependent by Tedersoo, Leho et al.
1 
Tree diversity and species identity effects on soil fungi, protists and animals are context-1 
dependent 2 
 3 
Leho Tedersoo1*, Mohammad Bahram2, Tomáš Cajthaml3,4, Sergei Põlme1, Indrek Hiiesalu2, Sten 4 
Anslan2, Helery Harend2, Franz Buegger5, Karin Pritsch5, Julia Koricheva6, Kessy Abarenkov1 5 
 6 
1Natural History Museum, University of Tartu, 14a Ravila, 50411 Tartu, Estonia. 7 
2Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, 14a Ravila, 50411 Tartu, Estonia. 8 
3Institute of Microbiology AS CR, v.v.i., Vídeňská 1083, CZ-14220, Prague 4, Czech Republic. 9 
4Institute for Environmental Studies, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 10 
2, CZ-12801, Prague 2, Czech Republic. 11 
5Helmholtz Zentrum München; Ingolstädter Landstr. 1; 85764 Neuherberg, Germany. 12 
6School of Biological Sciences, Royal Holloway University of London, Egham, Surrey, TW20 13 
0EX, United Kingdom. 14 
 15 
*Corresponding author. E-mail: leho.tedersoo@ut.ee 16 
 17 
Number of words (abstract): 197 18 
Number of words (text, legends): 7585 19 
Number of figures: 6 20 
Number of Tables: 0 21 
Number of supplements: 10 22 




Plant species richness and the presence of certain influential species (sampling effect) drive the 26 
stability and functionality of ecosystems as well as primary production and biomass of consumers. 27 
However, little is known about these floristic effects on richness and community composition of 28 
soil biota in forest habitats due to methodological constraints. We developed a DNA 29 
metabarcoding approach to identify the major eukaryote groups directly from soil with roughly 30 
species-level resolution. Using this method, we examined the effects of tree diversity and 31 
individual tree species on soil microbial biomass and taxonomic richness of soil biota in two 32 
experimental study systems in Finland and Estonia and accounted for edaphic variables and 33 
spatial autocorrelation. Our analyses revealed that the effects of tree diversity and individual 34 
species on soil biota are largely context-dependent. Multiple regression and structural equation 35 
modelling suggested that biomass, soil pH, nutrients and tree species directly affect richness of 36 
different taxonomic groups. The community composition of most soil organisms was strongly 37 
correlated due to similar response to environmental predictors rather than causal relationships. On 38 
a local scale, soil resources and tree species have stronger effect on diversity of soil biota than tree 39 
species richness per se. 40 




Plant interactions and feedbacks with soil biota determine ecosystem functioning and primary 44 
productivity in terrestrial habitats (Wardle et al., 2004; van der Heijden et al., 2006; Bagchi et al., 45 
2014; Wagg et al., 2014). Soil micro-organisms and meiofauna (i.e., microfauna and mesofauna) 46 
play key roles in nutrient cycling. In particular, fungi act as obligate root symbionts, decomposers 47 
or pathogens of other organisms. Soil meiofauna and protists consume living organisms and dead 48 
organic material, and disperse these degradation products as well as fungal and bacterial 49 
propagules in soil (Wardle, 2002; Adl & Gupta, 2006).  50 
Greater taxonomic and functional diversity of plants promotes ecosystem services and 51 
enhances stability (Cardinale et al., 2011; Gamfeldt et al., 2013). The plant diversity effects on 52 
these functions are more pronounced in stress conditions (Steudel et al., 2012) and become 53 
stronger with time (Reich et al., 2012). Through resource availability and niche differentiation, 54 
increase in plant biomass and species richness favours the accumulation of soil microbial and 55 
faunal biomass and abundance that accommodate greater number of species. Such bottom-up 56 
relationships among diversity of food-web organisms occur both aboveground and belowground, 57 
and are reflected along the trophic cascades (Scherber et al., 2010; Eisenhauer et al., 2013; but see 58 
Porazinska et al., 2003). Recent studies on natural grassland plants showed that plant species 59 
richness is positively correlated with that of several major fungal groups on a local scale (Hiiesalu 60 
et al., 2014; Pellissier et al., 2014). Richness of free-living protists, meiofauna and saprotrophic 61 
fungi may similarly benefit from specialisation on different sources of food or substrate for 62 
decomposition. 63 
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Top-down relationships may also regulate ecosystem functioning. In experimental 64 
systems, more diverse communities of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi promote plant 65 
diversity, productivity and nutrient uptake (van der Heijden et al., 2006; Wagg et al., 2011) that 66 
could be related to the mediation of interspecific competition (van der Heijden et al., 2003) and 67 
differential benefits of phylogenetically distantly related fungi (Maherali & Klironomos, 2007). In 68 
ectomycorrhizal (EcM) symbiosis, fungal species provide differential benefits to their hosts (van 69 
der Heijden & Kuyper, 2003) and more diverse communities are more efficient in the uptake of 70 
organic phosphorus (Baxter & Dighton, 2005). Counter-intuitively, greater diversity of pathogens 71 
may also enhance plant richness by specifically suppressing dominants (Bagchi et al., 2014) and 72 
reducing the yield in monospecific agroforestry systems (Cardinale et al., 2011).  73 
In addition to taxonomic and functional richness, certain component species may 74 
determine the efficiency of ecosystem processes, a phenomenon termed as (taxonomic) sampling 75 
effect (Cardinale et al., 2006, 2011). Many of the pioneering ecological studies failed to separate 76 
sampling effect from the diversity effect per se, which requires optimising the experimental 77 
design (Huston, 1997; Wardle, 1999; Tedersoo et al., 2014a). Sampling effect can be eliminated 78 
or accounted for by i) comparing species performance in monocultures and polycultures (Wardle, 79 
1999) or ii) by using model selection or variation partitioning, incorporating component species as 80 
dummy variables (Healy et al., 2008; Wagg et al., 2011).  81 
A vast majority of biodiversity studies have recorded short-term effects (but see Reich et 82 
al., 2012) and focused on grassland ecosystems. However, ecosystems naturally dominated by 83 
woody plants cover nearly half of the land surface on the Earth. Compared with grassland plants, 84 
tree individuals may live for several centuries and they are more widely spaced, creating 85 
heterogeneous patches via stem flow and accumulation of root and leaf litter (Nadrowski et al., 86 
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2010). Tree species differ substantially in the quality of their litter that determine the chemical 87 
composition and microbial biomass directly or indirectly by stimulating earthworm activity (Frouz 88 
et al., 2013). Soil and litter quality affect degradation rates and community composition of 89 
saprotrophic and EcM fungi (Aponte et al., 2010; Prescott and Grayston, 2013) and meiofauna 90 
(Ayres et al., 2009). Tree species richness has usually a neutral (including unimodal relationships) 91 
or slightly positive effect on ecosystem processes (Nadrowski et al., 2010). Due to great 92 
differences in physiology and ecological properties, tree species drive many of the biochemical 93 
and ecological processes in soils (Nadrowski et al., 2010; Gamfeldt et al., 2013). The few 94 
available studies so far suggest that tree diversity has a neutral effect on richness of herbs and 95 
arthropods on a local scale, but the effects of tree species composition predominate (Vehviläinen 96 
et al., 2008; Ampoorter et al., 2014). Plant communities may also correlate with communities of 97 
soil organisms such as fungi (Bahram et al., 2012; Peay et al., 2013), but the statistical methods 98 
explicitly addressing community-wise relationships and their underlying mechanisms are poorly 99 
validated in ecological literature. 100 
Nearly all previous biodiversity studies have used traditional morphology-based 101 
identification methods to determine the richness of consumers (but see Hiiesalu et al., 2014; 102 
Pellissier et al., 2014). This approach requires substantial taxonomic expertise and long 103 
processing time given the large number of samples and individuals (Scherber et al., 2010). Many 104 
microscopic taxa are comprised of cryptic species that potentially exhibit different ecological 105 
requirements, but they remain undetected due to the paucity of taxonomically informative 106 
morphological character states. The alternative DNA-based tools have been developed and 107 
increasingly used for identification of bacteria, protists and fungi since two decades ago. More 108 
recently, the massively parallel DNA metabarcoding technology has been adopted for large-scale 109 
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community-level identification of fungi (Jumpponen & Jones, 2009), protists (Chariton et al., 110 
2010; Medinger et al., 2010) and animals (Porazinska et al., 2009). For meiofauna, metabarcoding 111 
studies have focused on specific order to phylum-level groups such as nematodes or certain 112 
arthropods (Porazinska et al., 2009; Hajibabaei et al., 2011). The Cytochrome I Oxidase (COI) 113 
gene, the standard barcode for animals, has proven to be suboptimal for metabarcoding analyses 114 
due to problems with primer coverage and large DNA insertions in certain taxa (e.g. Creer et al., 115 
2010; de Wit & Erseus, 2010; Deagle et al., 2014; Zhan et al., 2014). It has been outlined that 116 
multiple taxonomic groups should be addressed simultaneously for better documenting their 117 
relative abundance (Soininen et al., 2013) and understanding of ecological and biogeographic 118 
processes (Coleman, 2009; Soininen, 2014). For these reasons, the Small Subunit of ribosomal 119 
DNA has been targeted following traditions in microbiology and kingdom-level phylogenetics 120 
(Bik et al., 2012). However, there are multiple primer mismatches and/or this marker is too 121 
conservative for species-level resolution in nearly all groups of protists, fungi, plants and animals 122 
(Pawlowski et al., 2012; Schoch et al., 2012; Tang et al., 2012; Lindahl et al., 2013; Bachy et al., 123 
2013). As an alternative to these markers, the Internal Transcribed Spacer 2 (ITS2) has been 124 
proposed as a common species-level metabarcoding marker in eukaryotes, although taxonomic 125 
groups differ somewhat in length and there is some intra-individual variation inherent to all 126 
nuclear markers (Coleman, 2009; Koetschan et al., 2010; Yao et al., 2010: Bengtsson-Palme et 127 
al., 2013; Wang et al., 2015). The ITS2 marker has been successfully used to target fungi 128 
(Clemmensen et al., 2013), various protist groups (e.g. Arif et al., 2014) and plants (De Barba et 129 
al., 2014) in metabarcoding studies. Although a large number of animal ITS sequences have been 130 
deposited in public databases, this region has been hitherto overlooked in the DNA metabarcoding 131 
of meiofauna.  132 
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In this study, we first describe the development of a DNA metabarcoding method for 133 
identification of multiple eukaryotic organisms simultaneously at species-level resolution. We 134 
constructed multiple taxon-targeted primers for the ITS2 region in single PCR reactions to 135 
maintain ribosomal DNA-based proportions of organisms. By using the metabarcoding analysis of 136 
DNA extracted from pools of thousands of soil cores, we disentangled the relative roles of tree 137 
diversity, confounding sampling effects as well as spatial and edaphic variables on taxonomic 138 
richness and community composition of soil fungi, protists and meiofauna. We postulated the 139 
following alternative hypotheses: 1) tree diversity per se and taxonomic sampling effect influence 140 
microbial biomass and richness of soil biota; 2) the effect of these biotic variables is relatively 141 
stronger in biotrophic organisms compared with saprotrophs and trophically directly unrelated 142 
organisms; 3) vegetation has both direct effects, and indirect effects through altered soil chemistry 143 
and microbial biomass, on richness of soil biota; and 4) communities of soil biota shift in 144 
concordance mainly due to similar responses to the environment.  145 
146 
8 
Materials and Methods 147 
 148 
Experimental design and sampling 149 
We selected two forest diversity experiments in Satakunta, Finland (61 °N; 22 °E) and Järvselja, 150 
Estonia (58 °N; 27 °E) to test our hypotheses. The Finnish experiment was established across 151 
three sites in a clear-cut boreal forest in 1999. We selected sites 1 and 3 for sampling, because 152 
these were the least damaged by moose (Ampoorter et al., 2014). At the time of sampling, trees 153 
had reached a height of 5-11 meters and formed a closed canopy in most of the plots. The soils are 154 
podzols with a silty or sandy texture on granite bedrock. Seedlings of Pinus sylvestris L., Picea 155 
abies (L.) H. Karst., Larix sibirica Ledeb., Betula pendula Roth. and Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 156 
were planted as monocultures or equal combinations of two, three or five species in 400-m2 157 
square plots (Scherer-Lorenzen et al., 2006). To avoid edge effects, we restricted our sampling to 158 
300 m2 in the centre of each plot by excluding the outermost row of trees.  159 
Vegetation at the Estonian study system constitutes a remnant of a large-scale forest 160 
experiment established in early 1920s on clear-cut forested land. The soils are formed on post-161 
glacial alluvial deposits and exhibit loamy or sandy texture. Certain forest quadrats were planted 162 
with trees, whereas others were left for natural regeneration. At the sapling stage, trees were 163 
selectively thinned and forest quadrats were deeply drained to stimulate tree growth and prevent 164 
waterlogging. In the second half of the 20th century, intensity of management declined and forest 165 
development was subjected to natural succession that was affected by sporadic selective cutting 166 
and differential moisture regime due to degradation of the ditch network. The combination of 167 
these treatments and processes resulted in the development of vegetation with different dominant 168 
trees (P. abies, P. sylvestris, B. pendula, A. glutinosa, Tilia cordata Mill. or Populus tremula L.) 169 
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and a range in tree richness (2-11 species; other subdominant EcM trees Corylus avellana L., 170 
Quercus robur L., Salix caprea L. and AM hosts Ulmus glabra Huds., Fraxinus excelsior L., Acer 171 
platanoides L. and Sorbus aucuparia L.). Because the original quadrats were of unequal size and 172 
shape, we established round 2500-m2 plots in uniform patches of vegetation. For mature forests, 173 
greater plot size represents better the edaphic and floristic processes and the interacting biota 174 
(Bruelheide et al., 2014).  175 
In each plot, we determined the basal area (BA) of all tree species and coverage of 176 
understorey vascular plant species. In Finnish plots, we estimated the relative amount of birch 177 
coppice (cut in spring, 2010) in 10 abundance classes based on the number and size of stumps. For 178 
Estonian plots, we obtained additional information about productivity, volume and height of trees 179 
from the State Forest Management Centre (www.rmk.ee).  180 
In summer, 2011, we collected samples from 43 Finnish plots (spread over two sites 10 km 181 
distant, each roughly 4 ha) and 41 Estonian (spread evenly across 1000 ha) plots. In Finland, we 182 
randomly selected 40 trees per plot to equally represent the composition of planted species. At ca. 183 
0.5 m distance from the trunk of each tree individual, we collected a single soil core by 184 
hammering a PVC tube (5 cm diam.) to 5 cm depth. In Estonia, we similarly sampled 40 soil cores 185 
per plot, but we collected each pair of cores 1-1.5 m distant from each of 20 randomly selected 186 
trees (>10 cm diam. at breast height) located at least 8 m distant from each other to account for 187 
spatial autocorrelation range in soil biota (Bahram et al., 2013). For Finnish and Estonian study 188 
areas, information about plant species composition and other metadata is given in Table S1, Data 189 
S1 and S2. 190 
In both study areas, the cores nearly always comprised both the organic layer and top 191 
mineral soil and included roots. Although deep soil may comprise some unique organisms adapted 192 
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to anoxic conditions and low nutrients, our sampling was limited to topsoil, because >50% of 193 
microbial biomass and its biological activity occurs in the topmost organic soil (Serna-Chavez et 194 
al., 2013) and deeper sampling was impossible in Finnish soils due to great abundance of rocks. 195 
All 40 soil cores per plot were pooled, thoroughly mixed and air-dried at 30-40 °C for 24 h. 196 
Drying was selected as an alternative to deep freezing or fresh extraction because of improved 197 
options for pulverisation of large amounts of soil and necessity to standardize extractable material 198 
on a dry weight basis. Dried soil was stored air-tight in zip-lock plastic bags and ground into fine 199 
powder by heavy rubbing of the zip-lock bags followed by bead beating using 3-mm tungsten 200 
carbide balls in Mixer Mill MM400 (Retsch GmbH, Haan, Germany) at 30 Hz for 10 min for 201 
subsequent soil nutrient and molecular identification analyses. 202 
 203 
Soil nutrients, Phospholipid Fatty Acids (PLFA) and ergosterol 204 
Concentrations of C, N, 13C and 15N were measured from 2-70 mg of soil using an elemental 205 
analyzer (Eurovector, Milan, Italy) coupled with an isotope ratio mass spectrometer (MAT 253; 206 
Thermo Electron, Bremen, Germany) according to Tedersoo et al. (2012). Total phosphorus was 207 
extracted using ammonium lactate and determined using flow injection analysis. Potassium 208 
concentration was determined from the same extract by the flame photometric method 209 
(AOAC956.01). Exchangeable magnesium and calcium content were determined in ammonium 210 
acetate extract (pH=7.0). 211 
Bacterial biomass was assessed using the PLFA analysis for which the samples were 212 
extracted with a mixture of chloroform–methanol–phosphate buffer (1:2:0.8; V/V) according to 213 
Bligh & Dyer (1959). Phospholipids were separated using solid-phase extraction cartridges 214 
LiChrolut Si60 (Merck, Whitehouse Station, NJ, USA), and the samples were subjected to mild 215 
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alkaline methanolysis (Šnajdr et al., 2008). The samples were analyzed with gas chromatography–216 
mass spectrometry (450-GC, 240-MS; Varian, Palo Alto, CA, USA). Methylated fatty acids were 217 
identified according to their mass spectra using a mixture of chemical standards (Sigma, St. Louis, 218 
MO, USA). Actinobacterial biomass was estimated as the sum of 10Me-16:0, 10Me-17:0 and 219 
10Me-18:0. Total bacterial biomass was determined on the basis of i14:0, i15:0, a15:0, i16:0, 220 
i17:0, a17:0, 16:1ω7, 18:1ω7, cy17:0, cy19:0, 16:1ω5, 10Me-17:0, 10Me-18:0, 10Me-16:0 221 
(Šnajdr et al., 2011). 222 
Fungal biomass was estimated based on ergosterol concentration. Total ergosterol was 223 
extracted and analysed as described previously (Šnajdr et al., 2008). Samples (0.5 g) were 224 
sonicated with 3 mL 10% KOH in methanol at 70 °C for 90 min. Distilled water (1 ml) was added 225 
and the samples were extracted three times with 2 ml cyclohexane, evaporated under nitrogen, 226 
redissolved in methanol and analysed isocratically using an HPLC system with methanol as a 227 
mobile phase at a flow rate of 1 ml min-1. Ergosterol was quantified by UV detection at 282 nm. 228 
Saprotroph and EcM fungal biomass was calculated based on the proportion of sequences 229 
corresponding to each functional group, assuming that these two groups have equal ergosterol-to-230 
ribosomal DNA ratio on average (Štursova et al., 2014). 231 
 232 
Molecular analyses 233 
DNA was extracted from 2.0 g of soil per sample using the PowerMax Soil DNA Isolation kit 234 
(MoBio, Carlsbad, CA, USA) according to manufacurer’s protocols. PCR was performed using a 235 
mixture of 11 forward primers (ITS3tagmix1-11 in equimolar concentration) analogous to ITS3 236 
and a degenerate reverse primer ITS4ngs analogous to ITS4 (the original primers are described in 237 
White et al., 1990; Tedersoo et al., 2014b, 2015a). Both primers were shortened and modified to 238 
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perfectly match >99.5% of all Fungi (except Tulasnellaceae and Microsporidia; Table S2). The 239 
ITS3 primer mixes were designed to cover Cercozoa protists (amoebae from Rhizaria 240 
superkingdom), Ciliophora protists (Alveolata superkingdom), Chlorophyta (unicellular algae 241 
from Viridiplantae superkingdom), as well as soil animals (Acari, Nematoda, Collembola, 242 
Rotifera and Annelida (Metazoa). Based on a wide range of studies, these groups are the most 243 
abundant and species-rich eukaryote taxa in soil. For primer design, we downloaded available 244 
sequences from the International Nucleotide Sequence Databases Consortium (INSDC), and 245 
aligned the conserved 5.8S and LSU regions by classes or phyla by using MAFFT ver. 7 (Katoh & 246 
Standley, 2013). The primer annealing sites for ITS3 and ITS4 were visually examined to 247 
distinguish true mismatches from low-quality sequences and mitochondrial LSU sequences. We 248 
further checked primer matching by running BLASTn searches against targeted organisms in 249 
INSDC, setting the number of comparisons greater than the number of species available for that 250 
taxonomic group. The ITS4ngs primer was tagged with one of 110 identifier barcodes (10-12 251 
bases) that were modified from those recommended by Roche to differ by >3 bases, to start only 252 
with adenosine and to comprise the proportion of adenosine and thymidine between 0.3 and 0.7 to 253 
equalize their affinities in an adapter ligation step. The PCR cocktail comprised 0.6 μl DNA, 0.5 254 
μl each of the primers (20 μM), 5 μl 5xHOT FIREPol Blend Master Mix (Solis Biodyne, Tartu, 255 
Estonia) and 13.4 μl double-distilled water. PCR was carried out in four replicates in the 256 
following thermocycling conditions: an initial 15 min at 95 °C, followed by 30 cycles of 95 °C for 257 
30 s, 55 °C for 30 s, 72 °C for 1 min, and a final cycle of 10 min at 72 °C. PCR products (typically 258 
350-400 bp) were pooled and their relative quantity was estimated by running 2 μl DNA on 1% 259 
agarose gel for 15 min. DNA samples yielding no visible band or a strong band were re-amplified 260 
using 35 and 25 cycles instead. We also used negative (for DNA extraction and PCR) and positive 261 
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controls (Hydnoplicata whitei specimen MURU5860) throughout the experiment. Amplicons 262 
were purified by use of exonuclease and Shrimp alkaline phosphatase enzymes (Fermantas, 263 
Kaunas, Lithuania) at 37 °C for 45 min and at 85 °C for 15 min. Purified amplicons were 264 
subjected to normalisation of quantity by use of SequalPrep Normalization Plate Kit (Invitrogen, 265 
Carlsbad, CA, USA) following manufacturer’s instructions. Normalized amplicons were divided 266 
into two pools that were each subjected to 454 adaptor ligation, emulsion PCR and 454 267 
pyrosequencing using the GS-FLX+ technology and Titanium chemistry as implemented in 268 
Beckman Coulter Genomics (Danvers, MA, USA). 269 
Pyrosequencing resulted in 625,074 reads with a median length of 412 bases. By use of 270 
Acacia 1.52 (Bragg et al., 2012), these sequences were re-assigned to samples based on the 271 
barcodes, and quality-trimmed (options: minimum average quality threshold=30, maximum k-mer 272 
distance=13; homopolymer significance threshold=-2) to exclude short and low-quality 273 
sequences. The resulting 564,305 sequences were subjected to removal of the flanking 5.8S and 274 
28S rRNA genes for better resolution in clustering of ITS sequences, and removal of chimeric 275 
sequences by use of the ITSx software (Bengtsson-Palme et al., 2013). We retained sequences of 276 
>99 bp in length to remove most of the partial sequences. We ran a second round of chimera 277 
checking using UCHIME (Edgar et al., 2011). After these quality filtering steps, the 401,762 278 
retained sequences were further clustered at 98.0% sequence similarity as implemented in CD-Hit 279 
4.6.1 (Fu et al., 2012). Compared with the routinely used 97%, this threshold is a better proxy at 280 
species level in several groups of fungi (Kõljalg et al., 2013), protists (Litaker et al., 2007) and 281 
animals (Noge et al., 2005). Of 16,437 clusters, 6,823 (41.5%) were represented by a single 282 
sequence. These singletons were removed from further analyses, because these comprise a high 283 
proportion of technical artefacts (Tedersoo et al., 2010). The longest sequence of each remaining 284 
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9,614 clusters was selected as a representative for BLASTn sequence similarity search (word 285 
size=7; penalties: gap=-1; gap extension=-2; match=1) against the INSDC and UNITE 286 
(Abarenkov et al., 2010a) databases. In addition, we ran BLASTn searches against reference 287 
sequences of fungi in 99.0% similarity species hypotheses that include third-party taxonomic and 288 
metadata updates (Kõljalg et al., 2013) as implemented in the PlutoF workbench (Abarenkov et 289 
al., 2010b). For each query, we considered 10 best-matching references to annotate taxa as 290 
accurately as possible. If no taxonomy was reliably revealed, we ran manual BLASTn searches 291 
against INSDC with 500 best-matching sequences as output. We followed the regularly updated 292 
INSDC and Index Fungorum (www.indexfungorum.org) for higher-level taxonomy of eukaryotes 293 
and up to class-level taxonomy of fungi, respectively. We assigned each fungal genus, family or 294 
order to functional categories. If different lifestyles were present in specific genera, we chose the 295 
dominant group (>75% of species assigned to a specific category) or considered its ecology 296 
unknown (˂75%). Taxa were considered to be EcM if they best matched to any sequences 297 
belonging to EcM lineages (Tedersoo & Smith, 2013) and exhibited sequence length / blast scores 298 
above pre-determined lineage-specific thresholds. Targeted groups of protists and soil animals 299 
were too poorly represented in INSDC to allow reliable trophic categorization. We selected 98.0% 300 
sequence similarity to represent roughly species-level discrimination of Operational Taxonomic 301 
Units (OTUs) in all taxa based on post-hoc determination of optimal metabarcoding thresholds 302 
(Põlme et al., 2014; Tedersoo et al., 2014c). Only for Collembola, we re-clustered all sequences at 303 
94.0% sequence similarity, because this level distinguishes better among species (Anslan & 304 
Tedersoo, 2015). 305 
 306 
Statistical analyses 307 
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We chose to analyse richness and community composition in groups that were represented by >50 308 
OTUs (Cercozoa, Ciliophora, Chlorophyta, Collembola, Nematoda as well as EcM, saprotrophic, 309 
plant pathogenic fungi). For richness analyses of soil biota, we calculated the residuals of OTU 310 
richness in relation to square root of the number of obtained sequences to account for differences 311 
in sequencing depth. We excluded two outlier samples from Finland and four outliers from 312 
Estonia that were dominated by a few species of moulds (relative abundance of sequences 313 
belonging to Trichocomaceae >5%, Mortierellaceae >20%, or Mucoraceae >20%, that exceeds 314 
three times the mean + 3SD), which is indicative of substandard sample preservation (Tedersoo et 315 
al., 2014b). By use of vegan package of R, “individual”-based rarefied OTU accumulation curves 316 
were constructed separately for functional groups of fungi and major taxa of animals and protists 317 
in the two study systems (Fig. S1). 318 
Concentrations of soil nutrients and vegetation measurements were logarithm-transformed 319 
prior to analyses to improve the distribution of residuals and reduce non-linearity. To estimate 320 
taxonomic sampling effects, the relative BA of each tree species was log-ratio transformed 321 
(Szava-Kovats et al., 2011). Besides species richness, we calculated both Shannon and Simpson 322 
indices of diversity for trees and understorey vascular plants (Magurran, 1988). To account for 323 
spatial autocorrelation that may arise from both spatially structured environmental factors and 324 
dispersal limitation, we calculated Principal Components of Neighbours Matrices (PCNM) spatial 325 
eigenvectors based on geographical coordinates of plots by using the vegan and packfor packages 326 
of R (R Core Development Team, 2014). These vectors represent spatial variation at different 327 
geographical scales over the study area and are used to control for spatial autocorrelation in 328 
ecological data sets (Legendre, 2008). To disentangle the effects of edaphic, floristic and spatial 329 
variables on residual richness of soil biota and biomass estimates, individual variables were 330 
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subjected to multiple regression model selection based on the corrected Akaike information 331 
criterion (AICc). The components of best models were forward-selected to determine their 332 
adjusted coefficients of determination as implemented in the packfor package of R.  333 
We used Structural Equation Models (SEM) to determine the direct and indirect paths 334 
between environmental predictors, biomass and richness of EcM fungi and saprotrophs. We also 335 
included bacterial biomass in these models for comparison. The initial SEM models were 336 
constructed based on the best models for these variables using Amos ver. 22 (SPSS, Chicago, IL, 337 
USA). We tested all direct and indirect relations among exogenous and endogenous variables, 338 
together with their error terms. Then, the fit of models was maximized based on both chi-square 339 
test and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) and Comparative Fit Index (CFI). 340 
We followed a backward stepwise elimination approach to remove non-significant links to 341 
maximise model fit. 342 
The relative effects of edaphic, spatial and floristic variables on communities of soil 343 
organisms were determined based on Hellinger dissimilarity, exclusion of OTUs occurring in a 344 
single sample and a multivariate model selection procedure as implemented in DISTLM function 345 
of Permanova+ (Anderson et al., 2005). To obtain coefficients of determination (cumulative 346 
R2adjusted) and statistics (Fpseudo) for each variable, the components of best models were forward 347 
selected. We prepared Global Nonmetric Multidimensional Scaling (GNMDS) graphs in parallel, 348 
using the same options. Significant variables were fitted into the ordination space using the envfit 349 
function in the vegan package of R. 350 
To test the correlation in community composition among soil biota, trees and herbs, we 351 
calculated the bidirectional Procrustes correlation coefficient using 4999 permutations as 352 
implemented in protest function in the vegan package of R. False discovery rate associated with 353 
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multiple testing was reduced using the sharpened FDR procedure (Benjamini & Hochberg, 2000). 354 
To test whether intimately associated communities display more similar beta diversity and to 355 
recover any sampling biases (size of matrices, connectance), we added the relatively small 356 
communities of trees, herbs and fungal subgroups belonging to mycoparasites, flagellates 357 
(Chytridiomycota) and white rot decomposers to the correlation matrices. The effects of 358 
association intimacy as well as the size of matrices and connectance on RProcrustes were tested using 359 
multiple regression analyses separately for Estonian and Finnish data sets. To further test whether 360 
the correlations among communities are potentially causal or related to the shared driving 361 
mechanisms of environmental variables, we calculated partial Procrustes association metrics 362 
accounting for the environmental and spatial predictors (Lisboa et al., 2014). 363 
Variation partitioning analyses were conducted on standardized biomass and OTU richness 364 
data and Hellinger-transformed community data using the packfor and vegan packages of R. 365 
Because of the limits of variation partitioning, we generated four components of variance 366 
including richness (tree and understorey richness and Shannon index), sampling effect (log ratio-367 
transformed proportions of tree species), other floristic as well as edaphic characters (total BA, 368 
tree volume, productivity, herb and ericoid cover, soil pH and nutrients) and space (PCNM 369 
vectors). By using one-way ANOVAs, we further tested whether the groups of different mobility 370 
(mobile: actively moving organisms excluding amoeboid groups), body size (average cell 371 
diameter and organism diameter) and trophic strategies (biotrophic and non-biotrophic) exhibit 372 






Identification of soil biota 378 
The metabarcoding approach enabled us to recover all targeted groups of eukaryotes from 379 
composite soil samples and identify them at different taxonomic levels (Data S1, S2). Across 380 
study systems, kingdom-level assignment of 1.0% of the recovered sequences and 3.9% OTUs 381 
remained unknown. Sequences and OTUs (98% similarity threshold) assigned to Fungi (81.1% of 382 
taxa), Alveolata (4.8%, mostly Ciliophora), Metazoa (4.8%, mostly Nematoda and Collembola) 383 
and Viridiplantae (4.0%, mostly Tracheophyta, Bryophyta and Chlorophyta) dominated among 384 
the soil eukaryote kingdoms both in Finland and Estonia (Fig. 1). Saprotrophs, EcM mutualists, 385 
and plant pathogens comprised 47.5%, 17.7% and 3.5% of all fungal OTUs, respectively. The 386 
higher-level taxonomic distribution of soil organisms was remarkably similar in Finnish and 387 
Estonian samples (Fig. 1). One of the negative controls produced two fungal sequences, whereas 388 
the two positive controls yielded six different fungal and oomycete sequences in addition to H. 389 
whiteii. 390 
 391 
Richness and biomass 392 
Tree species richness was positively correlated with richness of soil fungal groups in Estonia and 393 
EcM fungi in Finland, but it was poorly correlated with richness of protists and meiofauna (Fig. 394 
S2). Taxonomic sampling effect of plants and edaphic variables were usually among the best 395 
predictors of belowground richness depending on organisms and study systems (Figs. 2, 3, S3; 396 
Table S3). Richness of all fungi was most strongly affected by herb cover (positive effect: 397 
F1,35=17.30; R
2




P=0.007) in Finland. In Estonia, Pinus sylvestris BA (F1,32=63.29; R
2
adj=0.644; P<0.001) and tree 399 
species richness (F1,32=25.21; R
2
adj,partial=0.149; P<0.001) respectively had a negative and positive 400 
effect on fungal richness. Richness of EcM fungi was negatively affected by Alnus glutinosa BA 401 
(F1,34=14.60; R
2
adj=0.289; P=0.003) but positively by increasing soil pH (F1,34=16.98; 402 
R2adj,partial=0.217; P=0.001) and tree diversity (Shannon index: F1,34=13.05; R
2
adj,partial=0.127; 403 
P=0.002) in Finland. In Estonia, BA of P. sylvestris (F1,32=40.28; R
2
adj=0.522; P<0.001) and BA 404 
of A. glutinosa (F1,32=11.35; R
2
adj,partial=0.109; P<0.003) had a strong negative effect on EcM 405 
fungal richness, explaining 63.1% of variation, but there was no significant tree diversity effect. 406 
Herb cover enhanced (F1,34=30.16; R
2
adj=0.422; P<0.001), but increasing C/N ratio reduced 407 
(F1,34=10.61; R
2
adj,partial=0.114; P=0.002), plant pathogen richness in Finland. Similarly, soil C/N 408 
ratio had a strong negative effect on plant pathogen richness in Estonia (F1,30=40.28; R
2
adj=0.627; 409 
P<0.001). Richness of saprotrophic fungi was negatively influenced by total BA of trees 410 
(F1,35=18.25; R
2
adj=0.301; P=0.001) and BA of Picea abies (F1,35=9.94; R
2
adj,partial=0.117; P=0.004) 411 
in Finland. In Estonia, however, tree species richness per se had a strong positive effect on 412 
saprotroph richness (F1,32=25.60; R
2
adj=0.406; P<0.001).  413 
Richness of the Cercozoa amoebae was most strongly enhanced by herb cover (F1,34=8.72; 414 
R2adj=0.162; P=0.006) and soil pH (F1,34=9.46; R
2
adj,partial=0.149; P=0.010) in Finland, but 415 
negatively affected by C/N ratio (F1,33=17.75; R
2
adj=0.318; P=0.001) and soil Ca concentration 416 
(F1,33=17.75; R
2
adj,partial=0.151; P=0.003) in Estonia. Chlorophyta richness was reduced by 417 
increasing total tree BA in Finland (F1,37=21.12; R
2
adj=0.335; P<0.001) but promoted by A. 418 
glutinosa BA in Estonia (F1,31=5.41; R
2
adj=0.109; P=0.022). Ciliophora richness was favoured by 419 
the relative amount of cut birch coppice (F1,35=32.57; R
2




adj,partial=0123; P=0.004) in Finland but by soil Ca concentration in 421 
Estonia (F1,31=52.90; R
2
adj=0.590; P<0.001).  422 
Of soil animals, the richness of Collembola was affected by soil C/N ratio (F1,37=9.93; 423 
R2adj=0.182; P=0.002) and spatial eigenvectors in Finland (F2,37=17.34; R
2
adj,partial=0.250; P=0.001) 424 
but driven only by spatial variables in Estonia (F2,34=15.17; R
2
adj,cumul=0.288; P=0.001). Nematoda 425 
richness responded positively to Larix sibirica BA in Finland (F1,38=9.93; R
2
adj=0.072; P=0.047), 426 
whereas soil C/N ratio had a negative effect on roundworms in Estonia (F1,34=9.64; R
2
adj=0.196; 427 
P=0.003).  428 
Although the Estonian and Finnish soils differed considerably in nutrient concentrations 429 
(Fig. S4), the biomass of microbial groups in both study systems was positively related to soil 430 
macronutrients (Fig. 2). Model selection indicated that the total microbial biomass and bacterial 431 
biomass were positively influenced by soil P concentration both in Finland and Estonia (Table 432 
S3). The biomass of Actinobacteria increased with soil P concentration in Finland (F1,38=45.55; 433 
R2adj=0.527; P<0.001), but it responded positively to increasing proportion of Alnus glutinosa 434 
basal area (BA)(F1,33=14.43; R
2
adj=0.272; P=0.001) and soil Ca concentration (F1,33=8.84; 435 
R2adj,partial=0.133; P=0.011) in Estonia. Fungal biomass including that of saprotrophs and EcM 436 
fungi was largely determined by N concentration in both study systems. The ratio of saprotrophs 437 
to EcM symbionts increased with the relative BA of A. glutinosa in both systems (Table S3). In 438 
addition, soil Ca concentration negatively affected the relative proportion of saprotrophs in 439 
Estonia (F1,33=14.85; R
2
adj,partial=0.254; P=0.001). 440 
Structural equation modelling revealed that site (PCNM1) had a strong effect on soil pH, N 441 
and P concentrations in Finland (Fig. 4a). All these variables as well as tree diversity (Shannon 442 
index) had a direct positive effect on EcM fungal richness, while A. glutinosa BA had a direct 443 
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negative effect on both EcM fungal biomass and richness. Soil nitrogen concentration and total 444 
BA had respectively a direct positive and negative effect on the richness of saprotrophs. 445 
Saprotroph biomass positively influenced saprotroph richness and EcM fungal biomass, but the 446 
opposite paths were of minor importance (P>0.1). Similarly for the Estonian data set, SEM largely 447 
confirmed the results of model selection, emphasizing the direct positive effect of tree richness 448 
and EcM fungal biomass but negative effects of A. glutinosa BA and P. sylvestris BA on EcM 449 
fungal richness (Fig. 4b). According to SEM, EcM fungal biomass and richness had strong 450 
positive effects on saprotroph biomass and richness, respectively. 451 
The variation partitioning analysis was generally consistent with model selection (Table 452 
S4; Fig. S3). There were no general differences in the relative strength of tree diversity or 453 
individual species effects on organisms with different mobility, body size or biotrophic 454 
associations (P>0.2). Variation partitioning analysis ascribed much of the environmental variation 455 
to a shared effect among space, soil and vegetation (Table S4), confirming the SEM results that 456 
much of the floristic effects are spatially and edaphically structured. Across all data sets, the effect 457 
of space was significantly greater in Finland than in Estonia (F1,42=7.90; P=0.007). This could be 458 
ascribed to the arrangement of plots in two distinct blocks (sites) in Finland as opposed to a more 459 
uniform plot distribution in Estonia. Furthermore, the Estonian experiment was subjected to 460 
natural regeneration that may have been influenced spatially structured soil parameters. 461 
 462 
Community composition 463 
Communities of soil biota were generally driven by spatial vectors and soil variables in Finland 464 
and Estonia, respectively (Table S5; Figs. 5, 6). According to the best multivariate model, the total 465 
fungal community was driven by spatial variation in Finland (F1,37=8.09; R
2
adj=0.151; P<0.001) 466 
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but by soil C/N ratio (F1,33=7.08; R
2
adj=0.144; P<0.001) and Ca concentration (F1,33=3.90; 467 
R2adj,partial=0.086; P=0.001) in Estonia. The community composition of EcM fungi was mostly 468 
affected by spatial structure (F1,36=4.31; R
2
adj=0.076; P=0.001) and BA of B. pendula (F1,36=4.37; 469 
R2adj,partial=0.073; P=0.001)  in Finland. In Estonia, the EcM fungal community was mostly 470 
affected by the cover of Ericaceae (F1,33=5.44; R
2
adj,partial=0.110; P<0.001). The community 471 
structure of plant pathogens was driven by spatial variation (F1,38=4.10; R
2
adj,partial=0.072; 472 
P=0.001) in Finland. Pathogen community was most strongly influenced by soil N (F1,34=5.37; 473 
R2adj =0.108; P<0.001) and Ca (F1,34=3.87; R
2
adj,partial=0.068; P=0.001) concentration in Estonia. 474 
Finnish saprotroph communities were primarily affected spatial distance (F1,38=11.47; 475 
R2adj=0.207; P<0.001), whereas Estonian saprotroph communites were influenced by soil C/N 476 
ratio (F1,33=8.96; R
2
adj=0.181; P<0.001), N concentration (F1,33=4.20; R
2
adj,partial=0.069; P=0.001) 477 
and pH (F1,33=4.12; R
2
adj,partial=0.063; P=0.001).  478 
In protists, community composition of Cercozoa was strongly influenced by soil pH both 479 
in Finland (F1,39=3.33; R
2
adj =0.055; P=0.001) and in Estonia (F1,34=4.88; R
2
adj =0.097; P=0.001), 480 
whereas the community structure of Chlorophyta was mainly affected by space in Finland 481 
(F1,39=4.01; R
2
adj =0.071; P=0.001) and by herb cover in Estonia (F1,35=2.71; R
2
adj =0.076; 482 
P=0.001). Community structure of Ciliophora responded most strongly to soil Ca concentration 483 
(F1,36=7.83; R
2
adj =0.146; P=0.001) in Finland but to Ericaceae cover in Estonia (F1,34=5.05; 484 
R2adj,partial=0.101; P<0.001).  485 
Of soil animals, the community of Collembola was affected by spatial structure in Finland 486 
(F2,38=5.53; R
2
adj,cumul=0.083; P=0.001) but by soil pH in Estonia (F1,34=3.27; R
2
adj,partial=0.059; 487 




adj =0.040; P=0.005) but by soil N concentration in Estonia (F1,32=4.78; R
2
adj 489 
=0.095; P=0.001).  490 
Procrustes analysis revealed that communities of nearly all soil organisms and those of 491 
trees and herbs significantly correspond to each other in both study systems (Table S6). Further 492 
analysis revealed that RProcrustes was strongly linearly related to the logarithm of the size of the 493 
community matrix (Finland: t=10.6; R2adj=0.634; P<0.001; Estonia: t=7.9; R
2
adj=0.446; P<0.001), 494 
indicating that the Procrustes statistic may have inherent biases related to sampling depth and 495 
richness. Partial Procrustes tests revealed that strong and highly significant correlations between 496 
communities were lost after accounting for environmental and spatial predictors (Table S6). 497 
Consistent with our last hypothesis, these results suggest that the same spatial or environmental 498 
variables drive the community composition of different organisms convergently with no causal 499 




Taxonomic richness and biomass 503 
Diversity and identity of trees exhibited context-dependent effects on taxonomic richness of soil 504 
biota, depending on the study system and taxonomic group, which only partly supports our first 505 
hypothesis. Nonetheless, tree diversity was an important driver of the richness of EcM fungi in 506 
Finland and saprotrophic fungi in Estonia, suggesting that richness of both mutualistic and free-507 
living organisms may benefit from greater producer diversity in certain conditions. Consistent 508 
with previous research on understorey richness (Ampoorter et al., 2014) and ecosystem services 509 
(Nadrowski et al., 2010; Gamfeldt et al., 2013), neutral effects of tree diversity prevailed in plant-510 
soil biota relationships in both study systems. The low tree diversity impact contrasts with 511 
implications from grasslands, in which richness effects on functioning increase with ecosystem 512 
age (Hooper et al., 2012; Reich et al., 2012).  513 
The effects of individual tree species were usually stronger than diversity effects on 514 
richness and biomass of soil biota, corroborating the relatively strong sampling effects on 515 
ecosystem services (Cardinale et al., 2006; Nadrowski et al., 2010; Gamfeldt et al., 2013). Our 516 
results indicate that the magnitude and directionality of individual species effects are system-517 
specific. For example, the increasing proportion of P. sylvestris strongly suppressed richness of all 518 
fungi and in particular that of saprotrophs in Estonia, but it had a slight but significant positive 519 
effect on these groups in Finland. The richness of Cercozoa and Chlorophyta responded to 520 
different tree species in the two study systems. By contrast, the relative abundance of A. glutinosa 521 
consistently suppressed EcM fungal richness in both study systems that corroborates with the low 522 
mycobiont range in Alnus spp. worldwide (Põlme et al., 2013).  523 
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Taken together, negative and positive sampling effects were nearly equally represented, 524 
suggesting that both stimulating and suppressive species effects are common in tree-soil biota 525 
richness relationships. The positive effects are probably related to the abundance of a particularly 526 
suitable substrate or facilitation, whereas the negative effects may stem from low palatability, 527 
poor compatibility with mutualistic partners or strong defence mechanisms (such as 528 
allelochemicals) against soil biota. Variation partitioning further revealed that tree diversity and 529 
sampling effects did not differ between biotrophic (pathogens, mutualists) and free-living 530 
organisms, providing no support to our second hypothesis. 531 
Both SEM and model selection revealed that soil pH and nutrient concentration were 532 
generally the strongest direct or indirect predictors for richness of soil biota in spite of great 533 
differences in vegetation. Consistent with the third hypothesis, soil N and P concentrations 534 
determined the biomass of bacteria and fungi, especially that of saprotrophs; biomass was the 535 
strongest direct predictor of saprotrophic fungal richness in Finland and EcM fungal richness in 536 
Estonia. The positive biomass effects are in agreement with studies in grasslands, in which the 537 
abundance of individuals or their biomass determines taxonomic richness of particular groups of 538 
meiofauna both above- and belowground (Scherber et al., 2010; Borer et al., 2012). Soil nutrient 539 
concentration or lower C/N ratio had a strong positive effect on richness of Ciliophora in Finland 540 
and that of plant pathogenic fungi, Cercozoa amoebae, Ciliophora and Nematoda in Estonia. 541 
Apart from nutrients, richness of EcM fungi and Cercozoa responded positively to increasing soil 542 
pH in Finland, which is consistent with the substantial pH effect on phylogenetic composition of 543 
soil microbes (Rousk et al., 2010).  544 
 545 
Community composition  546 
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Plant biodiversity experiments carried out so far have seldom addressed community composition 547 
of the responding biota. Understanding whether species composition of organisms in one trophic 548 
level affects the community structure of organisms in a linked trophic level enables ecologists to 549 
further shed light into biological processes shaping the communities of interacting organisms and 550 
into the stability of the interaction networks (Nuismer et al., 2013). In our study systems, 551 
community composition of most groups of soil biota were related to edaphic variables, especially 552 
soil pH and Mg concentration in Finland but to soil pH, C/N ratio, Ca and N concentration in 553 
Estonia. Individual tree species had a minor effect at the community level, except that of T. 554 
cordata on EcM fungi and Nematoda; and ericoid plant cover on EcM fungi, Cercozoa, 555 
Ciliophora and Collembola in Estonia. Such sampling effects were fewer in Finland, but it could 556 
be due to the absence of T. cordata and paucity of Ericaceae in the Finnish plots. These two taxa 557 
transform the soil environment into extremities in terms of pH and C/N ratio (Frouz et al., 2013; 558 
Read et al., 2004).  559 
Our results indicate that different environmental variables drive biomass, richness and 560 
community composition of soil organisms. Only site effect and soil pH were among the 561 
statistically significant shared determinants of both richness and community composition for 562 
groups of soil biota in Finland, whereas soil pH and soil Ca concentration sometimes determined 563 
both richness and community composition in Estonia. These results suggest that soil pH is 564 
universally related to both environmental filtering and niche differentiation that underlie richness 565 
and community development, respectively (Pärtel, 2002; Lauber et al., 2009; Tedersoo et al., 566 
2014b).  567 
 568 
Methodological advances 569 
27 
This is the first study to address organisms from multiple eukaryotic kingdoms simultaneously 570 
using a molecular marker with species-level resolution. The mixture of 11 forward primers 571 
designed to perfectly match Fungi, Viridiplantae, Ciliophora, Cercozoa, Straminipila and selected 572 
groups of Metazoa enabled us to recover the identity of all these target organisms in a 573 
metabarcoding analysis of a single PCR template. Our approach allows addition of further primer 574 
variants to capture additional taxonomic groups. Alternatively, different groups can be targeted in 575 
separate PCR reactions or using different markers followed by estimation of biomass or 576 
individuals by subsampling or quantitative PCR (Fierer et al., 2005; de Barba et al., 2014; 577 
Lentendu et al., 2014). Multiple pairs of MID-tagged primers and preparing several 578 
metabarcoding libraries per sample dramatically enhance requirements for time and analytical 579 
costs. Our approach of simultaneous identification of multiple organism groups from soil offers a 580 
relatively cheap and powerful alternative. The drawback of this method is that it renders cost-581 
effective MID-tagging the more conserved primer, but updated technologies exist for adding 582 
unique identifiers to templates before amplification (Lunderg et al., 2013). With further increase 583 
in sequence length (>700 bp), the full ITS region could be targeted as there are more universal 584 
eukaryote primer sites in the end of SSU (Tedersoo et al., 2015a). Adding further degenerate 585 
positions to ITS4ngs primer (5´-tcctssgcttantdatatgc-3´) would render in universal to nearly all 586 
eukaryotes. 587 
Previous studies have used ribosomal DNA SSU genes to target taxonomic composition of 588 
various protist kingdoms in soil and water (Moon-van der Staay et al., 2001; Bates et al., 2013). 589 
However, SSU offers poor species-level resolution in most eukaryote groups (Pawlowski et al., 590 
2012; Schoch et al., 2012; Tang et al., 2012) and the ‘universal’ SSU primers exhibit several 591 
mismatches to many large and important eukaryote kingdoms (Pawlowski et al., 2012; Tedersoo 592 
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et al., 2015a,b). While SSU and COI have additional problems with multiple introns in several 593 
taxonomic groups, there is also considerable variation in length of the ITS sequences (e.g. Acari, 594 
many Insecta; Wang et al., 2015). These biological phenomena cause exclusion of a small fraction 595 
of taxa from any metabarcoding data sets using a single marker (de Barba et al., 2014).  596 
 Ecologists may argue that our strategy of metabarcoding composite soil samples is better 597 
suited to detect immobile organisms. Other studies of soil animals have typically relied on 598 
identification of organisms obtained from specifically extracted pools of individuals (Porazinska 599 
et al., 2009; Hajibabaei et al., 2011). That approach is more labour-intensive and enables to 600 
address only specific group(s) of soil biota, usually resulting in capturing the most mobile subset 601 
of the target species that respond to light or bait. Nonetheless, inclusion of only the active 602 
community members rather than eggs, dormant stages and pieces of cuticle may pose an 603 
advantage of that approach in certain cases. Alternatively, inactive community members can be 604 
discriminated against by targeting RNA instead of DNA (Baldrian et al., 2012).  605 
Based on our analysis of DNA and microbial biomass, the amount of cells and ribosomal 606 
DNA molecules of soil animals is in minority compared to that of bacteria and fungi, which is in 607 
agreement with previous studies targeting SSU and LSU (Baldwin et al., 2013; Ramirez et al., 608 
2014; Tedersoo et al., 2015a). The fungal dominance could be related to the actual differences in 609 
the number of cells and/or copies of ribosomal DNA (Medinger et al., 2010; Vetrovsky & 610 
Baldrian, 2013). One gram of organic forest soil may comprise >103 m of hyphae that roughly 611 
translates into 108 cells (Leake et al., 2004). The same amount of soil harbours thousands of 612 
nematodes that altogether comprise 106-107 cells (Wardle, 2002). The estimated cell numbers of 613 
protists generally fall into the same orders of magnitude (Adl & Gupta, 2006). Deeper sequencing 614 
using the Illumina or forthcoming ultra-high throughput platforms are likely to provide more 615 
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accurate richness estimates by exhaustively capturing taxonomic groups that are common, but 616 
exhibit a relatively low biomass or marker gene content (Smith & Peay, 2014). 617 
 618 
Conclusions 619 
Compared with the effects of individual species and soil parameters, tree diversity per se has 620 
generally relatively low influence on taxonomic richness of soil biota. Our results outline that 621 
biodiversity effects are context-dependent and that experiments and field studies should be 622 
replicated to secure representativeness and understand system-specificity (Vehviläinen et al., 623 
2008; Bruelheide et al., 2014). Corresponding changes in beta diversity among vegetation and soil 624 
biota are largely explained by the convergent effect of environmental predictors, indicating that 625 
these variables must be accounted for in addressing community-wise relationships.  626 
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Figure legends 935 
  936 
Figure 1. Proportion of 98% sequence similarity level Operational Taxonomic Units (OTUs) 937 
belonging to fungal, protist and animal groups in (a) Finland and (b) Estonia. OM, other Metazoa 938 
 939 
Figure 2. Linear regressions between the standardized residuals of richness of soil fungi and the 940 
strongest predictors as revealed from the best multiple regression models (Table S2): (a, b) all 941 
fungi; (c, d) ectomycorrhizal fungi; (e, f) plant pathogens; (g, h) saprotrophs. 942 
 943 
Figure 3. Linear regressions between the standardized residuals of richness of soil protists or 944 
animals and the strongest predictors as revealed from the best multiple regression models (Table 945 
S2): (a, b) Cercozoa; (c, d) Chlorophyta; (e, f) Ciliophora; (g, h) Collembola; (i, j) Nematoda.  946 
 947 
Figure 4. Structural equation models demonstrating the direct and indirect effects of spatial, 948 
environmental and floristic variables on biomass and species richness of ectomycorrhizal and 949 
saprotrophic fungi in (a) Finland and (b) Estonia. Black and red arrows indicate positive and 950 
negative relationships, respectively. Dashed arrows indicate connections through Error terms 951 
(Err). Numbers above arrows indicate standardized path coefficients. Numbers above variables 952 
indicate proportion of variation explained. BA, basal area; SH, Shannon diversity index. 953 
 954 
Figure 5. Non-metric Multidimensional Scaling graphs of communities of soil fungal functional 955 
groups: (a, b) ectomycorrhizal fungi; (c, d) plant pathogens; and (e, f) saprotrophs. Left panes, 956 
Finland (different shades depict sites); right panes, Estonia. Only those variables with significant 957 
45 
fit (P<0.05) are indicated. Variables included in the best community models are underlined. BA, 958 
basal area. 959 
 960 
Figure 6. Non-metric Multidimensional Scaling graphs of communities of soil protists and 961 
animals: (a, b) Cercozoa; (c, d) Chlorophyta; (e, f) Ciliophora; (g, h) Collembola; (i, j) Nematoda. 962 
Left panes, Finland (different shades depict sites); right panes, Estonia. Only those variables with 963 
significant fit (P<0.05) are indicated. Variables included in the best community models are 964 
underlined. BA, basal area. 965 
 966 
Supplementary material 967 
 968 
Table S1. Tree species composition of experimental plots. 969 
 970 
Table S2. Sequences of primers and MID-tags used for identification of soil biota and primer 971 
mismatches. 972 
 973 
Table S3. The best linear regression models for richness of soil biota. 974 
 975 
Table S4. Variation partitioning of taxonomic sampling, biodiversity, spatial, vegetation and soil 976 
effects on biomass, richness and community composition of soil biota. 977 
 978 
Table S5. The best multivariate models for community composition of soil biota. 979 
 980 
46 
Table S6. Symmetric Procrustes correlation coefficients among communities of soil biota. 981 
 982 
Figure S1. Rarefied OTU accumulation curves for fungi, protists and animals in each sample 983 
 984 
Figure S2. Pearson correlations between tree species richness and residual richness of soil biota 985 
accounting for differences in sequencing depth. 986 
 987 
Figure S3. Unique and total effects of tree diversity, species composition, edaphic and floristic 988 
variables on taxonomic richness of soil biota. 989 
 990 
Figure S4. Nutrient concentrations in the Estonian and Finnish sites. 991 
 992 
Data S1. Distribution and identification of OTUs in Finland. 993 
 994 
Data S2. Distribution and identification of OTUs in Estonia. 995 
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Martinez-Garcia LB, Richardson SJ, Tylianakis JM, Peltzer DA, Dickie IA. 2015. Host identity is a dominant driver of mycorrhizal fungal community composition during ecosystem development. New Phytol. In press.NS31-AML2 454 vs TRFLP: tulemused kvalit ja kvantit sarnased, ent pyro oli tundlikum ja andis märksa rohkem OTUsid. 
Quick J, Quinlan AR, Loman NJ. 2014. A reference bacterial genome dataset generated in the MinION portable single-molecule nanopore sequencer. GigaScience 3:22. Oxford Nanopore MinION: mediaanpikkus 5500 b, ent kuni 30000 b; kavaliteet 1-way 70%, 2-way 85% õigeid
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Taylor DL, Huston S. 2010. Sequence bioinformatics for analyses of fungal biodiversity. In: Xu J-R, Bluhm BH, eds. Fungal Genomics: Methods and Protocols. ???: Humana Press, pp.???pipeline kirjeldus: assambleerimine, esmane trimm, kehvade eemaldamine, kehvade nukleotiidide maskimine, Tagide tundmine, reverse-complementary, ITS ja LSU eraldamine, 
Parameswaran P, Jalili R, Tao L, Shokralla S, Gharizadeh B, Ronaghi M, Fire AZ. 2007. A pyrosequencing-tailored nucleotide barcode design unveils opportunities for large-scale sample multiplexing. Nucl. Ac. Res. 35: e130.praimerite tagide konstrueerimine. Pyro produktide arv võib tagiti erineda 10x
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seened Bistorta juurtel: 454 pyro
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EcM anatoomia põhine seente fülogenees. Kõigi kirjelduste loetelu ja tunnuste lühiülevaade. Gomphoid klaad on v tugev; Thelephora-Albatrellus ja Gomphidius on v sarnased EcM poolest. Thelephora terrestris ja Tom sublil üsna erinevad ja väidet ei saa olla sõsarliigid. Tuberil 2 mantlitüüpi; Geastrum ei mood HN; Eri RM tüüpide, cys ja mantlitüüpide funkts tähtsus.
bakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodikabakterid ja seened. DGGE. Ba terid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodika
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Albrecht C, Burgess T, Dell B, Lapeyrie F. 1994. Chitinase and peroxidase activities are induced in eucalyptus roots according to aggressiveness of Australian ectomycorrhizal strains of Pisolithus sp. eukalypti kitinaasid ja peroksidaasid olid eriti aktiivsed agressiivsete Pisolithuse vahel
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ECM puud troopikas: Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae (Uapaca), Caesalpiniaceae, Fabaceae (Pericopsis), Myrtaceae, Nyctaginaceae (Neea)
Alexander IJ, Lee SS. 2005. Mycorrhizas and ecosystem processes in tropical rain forest: implications for diversity. In: Biotic Interactions in the Tropics: Their Role in the Maintenance of Species Diversity. Ed. Burslem DFRP, Pinard MA, Hartley SE. Cambridge University Press: London. Pp. 165-203.mük riisasüsteemid tro pilises Aasias ja Aafrikas. Troop metsi imit pms P, N vaid valge-liiva ja erikoidide ökosüs-d s. Seentest tihti rohkem kasu kasvule kui toitainete lisamisest. MR roll ka arv Al detoksifits. EcM seente BD troopikas arv >= parasvöötmes
ECM taimed troopilises Lääne-Aafrikas: ülevaade
Alexander IJ. 1989. Systematics and ecology of ectomycorrhizal legumes. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 29: 607-624.Amherstie e (GilbertioD, PellegrinioD, Julbernardia, Brachystegia, TetraBerlinia, Microberlinia, Isoberlinia, Berlinia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus, Aphanocalyx, Didelotia, Cryptosepalum), Detariae (Intsia, Afzelia, Eperua), Papilionoideae(Mirbelieae, Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kahtleb raportites, mis on tegelikult valed. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. Amhe stieae (GilbertioD, Pellegrin oD Julberna dia, Brachystegia, TetraBerlinia, Micr erlinia, Isoberlinia, Berlinia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus Aphanocalyx, Didelot Cryptosep lum), Detariae (Intsia, Afze ia, Eperua), Papilionoide e(Mirbelieae, Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kahtleb raportites, mis on tegelikult v led. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. Amherstieae (GilbertioD, PellegrinioD, Julbernardia, Brachystegia, TetraBer inia, Microberlinia, I oberlinia, Berli ia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus, Aph ocalyx, Didelotia, Cryptosepalum), Detariae (Intsia, Afzel a, Eperua), Papilionoideae(Mirbeliea , Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kah l b r portites, mis o  tegelikult valed. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. 
Kus ja millal tekkisid EcM seened ja taimed esmalt või tek iseseisvalt eri paigus? Seab kaheldavaks dipterokarpide vikariantsuse hüpoteesi ja 135 MY vanuse
Alfaro ME, Zoller S, Lutzoni F. 2003. Bayes or bootstrap? A simulation study comparing the performance of Bayesian Markov chain Monte Carlo sampling and bootstrapping in assessing phylogenetic confidence. Mol. Biol. Evol. 20: 255-266.aieesia vs maximum likelihood vs most parsimony. Baieesia meetodid suudavad pakkuda kõrgemat usaldust, eriti lühikeste sõlmede puhul ja tunnuste vähesuse korral. Samas on nad võimelised seal ka eksima. Baieesia posterioorne tõen = pB ieesia vs maximum likelihood vs most p rsimony. Baieesia meeto id suudavad pakkuda kõrgemat usaldust, riti lühikeste sõlmede puhul ja tunnuste vähesuse korral. Samas on nad võimelised seal ka eksima. Ba eesia posterioorne tõen = p
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ECM vs AM globaalskaalas ECM vs AM globaalskaalas
Allen MF et al. 2003. Ecology of mycorrhizae: a conceptual framework for complex interactions among plants and fungi. Annu. Rev. Phytopathol. 2003. 41:271–303.ECM ja AM seened: ülevaade; liigirikkusele kindlustushüpotees
ECM vs VAM vulkaanilisele alale. ECM probleem monokaarüonite mitte kokkusaamisesECM vs VAM vulkaanilisele alale. ECM probleem monokaarüonite mitte kokkusaamises
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NH4NO3 mõju: peaaegu kõigi EcM seente VK toodang vähenes, v.a. Laccaria tõusis. ktiivsete mikroobide tuvastamiseks süstiti mulda 3-bromo-deoksü-uridiini
Allison SD, Martiny JHB. 2008. Resistance, resilience, and redundancy in microbial communities. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 11512-11519.
saproobsetel seentel kändudes, peentes okstes ja ladvajuppides; T-RFLP vs kultuurid vs viljakehad. Eri puiduosades seened viljusid erinevalt, ent arv peenes lagupuidus on olemas ka seened, mis viljuvad ainult jämedel puidul; kult ja viljakehad andsid eritulemuse. T-RFLP tuvastas vaid 5 liiki, seega v vilets
Kapimaa taimede MR staatus: Ericaceae-ErM; EcM pole; NM -Cryophyllidae, Brassicaceae, Crassulaceae, Proteaceae, Santalaceae, Zygophyllaceae, Restionaceae, Cyperaceae
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Alm EW, Zheng D, Raskin L. 2000. The presence of humic substances and DNA in RNA extracts affects hybridization results. Appl. Environ. Microbiol. 66: 4547–4554. RNA hübridiseerimist segavad humiinhapped, DNA suuremates kogustes, polyA suuremates kogustes. Ei soovitata kasutada Dnaase, sest need lagund RNAd teat kohtadestRNA hübridiseerimist segavad humiinhapped (seonduvad membraanile), DNA suuremates kogustes( interakts RNAga), polyA suuremates kogustes. Ei soovitata kasutada Dnaase, sest need lagund RNAd teat kohtadest
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Hispaania maasiseste viljakehadega seente liigirikkus. ECM peremeestaim on juurde pandud meelevaldselt ilma igasuguse maasisese vaatluseta
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maaaluste viljakehadega seentel: eriti vanades metsades ja kõdupuidus
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Amicucci A, Zambonelli A, Giomaro G, Potenza L, Stocchi V. 1998. Identification of the ectomycorrhizal fungi in the genus Tuber by species-specific ITS primers. Mol. Ecol. 7: 273-277.spets ITS või 18S praimerid eri tuberi liikidele
Pulvinula constellatio + Quercus pubescens -plektenh õhuke mantel, norm HN
Ammirati J, Garnica S, Halling RE, Mata M, Mueller GM, Carranza J. 2007. New Cortinarius species associated with Quercus and Comarostaphylis in Costa Rica. Can. J. Bot. 85: 794-812. Cortinarius Costa Ricas: liigid, mis seotud tamme ja arbutoididega
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Anderberg AA, Swenson U. 2003. Evolutionary lineages in Sapotaceae (Ericales): a cladistic analysis based on ndhF sequence data. Int. J. Plant Sci. 164: 763-773. Sapotaceae jaguneb 3 rühma, kus triibuses Chrysophylleae on Pradosia. Klaad ise täielik kamm. Sõsarperek Chrysophyllum, Synsepalum, Pouteria, Omphalocarpum, Micropholis, Leptostylis, Englerophytum, Delpydora jpt
Anderberg AA. 1994. Cladistic analysis o Enkianthus with notes on the early diversification of the Ericaceae. Nord. J. Bot. 14: 385-401. Enkianthus on basaalne Ericaceae. Arv kõik teised Ericaceae liikmete eellsed olid sarn Enkianthuse moodi puuga
Andersen TF. 1996. A comparative taxonomic study of Rhizoctonia sensu lato employing morphological, ultrastructural and molecular methods. Mycol. Res. 100: 1117-1126. Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
seene mütseel mullas: PCR-põhine -ülevaade. Praimerite valik, T-RFLP, praimeri bias
Anderson IC, Cairney JWG. 2007. Ectomycorrhizal fungi: exploring the mycelial frontier. FEMS Microbiol. Rev. 31: 388-406.
Penicillium sp, Verticillium sp, cf Phialophora; cf Hymenoscyphus, pms tundmatud 18S-ITS: nested ITS1F-ITS2: DGGE + sekveneerimine mullaseentele. Puhastamine CTAB-kloroformITS puu se ii kott ki kandse ned
Anderson IC, Campbell CD, Prosser IJ. 2003.Potential bias of fungal 18S rDNA and internal transcribed spacer polymerase chain reaction primers for estimating fungal biodiversity in soil. Environ. Microbiol. 5: 36-47.seente mulla BD uur mine: eri praimerid annavad eri tulemusi -spetsiifilisuse küsimus; ITS1F-ITS4 head, ent ei amplif seigseeni, AM-seeni ega viburseeniseent  mul a BD uu mine: eri praimerid annavad eri tulemusi -spetsiifilisuse küsi us; ITS1F-ITS4 head, ent ei amplif s igseeni, AM-seeni ega viburseeniPAUP analüü  väärkasutamine i ma outgruppideta ni g ITS algn üle kogu seeneriigi
Pisolithus liigisisene: SI vs RAPD; mikrosatelliit
Anderson IC, Chambers SM, Cairney JWG. 2001. Characteristics of glutamine uptake by two Australian Pisolithus species. Mycol.Res. 105: 977-982. glutamiini omastamine
Pisolithus liigisisene: RAPD RAPD mikrosatelliit
Anderson IC, Chambers SM, Cairney JWG. 2001. Variation in nitrogen source utilisation by Pisolithus isolates maintained in axenic culture. Mycorrhiza 11: 53-56.
Anderson MJ, Willis TJ. 2003. Canonical analysis of principal coordinates: a useful method of constrained ordination for ecology. Ecology 84: 511-525. CAP: mitteparameetriline ordin faktoritega tunnustele, telgede arvu autom tuvastamine
Anderson MJ. 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. Aust. Ecol. 26: 32-46. DISTLM, DISTLM forward distantsi-põhised redundancy ordin RDA
Anderson MJ. 2005. PERMANOVA: a FORTRAN computer program for permutational multivariate analysis of variance. University of Auckland, New Zealand.
mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne
Andersson AF, Lindberg M, Jakobsson H, Bäckhed F, Nygren P, Engstrand L. 2008. Comparative analysis of human gut microbiota by barcoded pyrosequencing. PLOS One 3: e2836.
Lõuna-Brasiilia Araukaaria ja Atlantilise vihmametsa puud AM, ECM puuduvad, isegi Coccoloba ja Caesalpinoideae: noored taimed!Lõuna-Brasiili  Araukaaria ja Atlantilise vihmametsa puud AM, ECM puuduvad, isegi Coccoloba ja Caesalpinoideae: noored taimed!
Andres-Alpuente A, Sanchez S, Martin M, Aguirre AJ, Barriuso JJ. 2014. Comparative analysis of different methods for evaluating quality of Quercus ilex seedlings inoculated with Tuber melanosporum. Mycorrhiza 24: S29-S37.
CO2 stimul ja O3 nõrgalt inh EcM seente VK biomassi haavikus. Leccinum spp suurenesid enim, ent mõnedel liikidel ka vähenes (Paxillus). Pigem vähenes varase st seentel ja kasvas hilistel seentel
Andrews JH, Harris RF. 1997. Dormancy, germination, growth, sporulation and dispersal. In: Wicklow DT, Söderström BE (eds.) The Mycota IV. Springer: Berlin, Germany.
Andrews JH, Harris RF. 2000. The ecology and biogeography of microorganisms on plant surfaces. Annu. Rev. Phytopathol. 38: 145–180.bakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspotbakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspot
Antibus RK, Croxdale JG, Miller OK, Linkins AE. 1981. Ectomycorrhizal fungi of Salix rotundifolia . III. Resynthesized mycorrhizal complexes and their surface phosphate activities. Can. J. Bot. 59: 2458–2465.
Antoninka A, Wolf JE, Bowker M, Classen AT, Johnson NC. 2009. Linking above- and belowground responses to global change at community and ecosystem scales. Glob. Change Biol. 15: 914-929. Structural equation modelling AM seente kooslustes. AM-seeend mõj muid ökosüs komponente ja seeläbi kk-protsesse kliimamuutustes
Aponte C, García LV, Marañón T, Gardes M. 2010. Indirect host effect on ectomycorrhizal fungi: Leaf fall and litter quality explain changes in fungal communities on the roots of co-occurring Mediterranean oaks. Soil Biol. Biochem.  42: 788-796.
tammeliigid omavad erinevalt varise kvaliteeti ja varise langemiseaega. Varise kvaliteet mõj F-horisondi kvaliteeti ja seeläbi EcM kooslusi ja positiivset tagasisidet seemikkute elumusele. Peremeestaim otse EcM seenekooslust ei mõjuta.ta melii id omavad erin valt varise kvaliteeti j  varise langemiseaega. Varise kvaliteet mõj F-hor ondi kval teeti ja seeläbi EcM kooslusi ja positiivset tagasisidet eemikkute elumusele. Peremeestaim otse EcM seenekooslust ei mõjuta.
Archibald FS. 1992. A new assay for lignin-type peroxidases employing the dye azure B. Appl. Environ. Microbiol. 58: 3110-3116. LiP tuvastamine -uus meetod azure A, B, C abil
mangroovisetete seened anaeroobses kks: 454 pyrosekv: Domin Sistotremastrum
Arita HT, Vazquez-Dominguez E. 2008. The tropics: cradle, museum or casino? A dynamic null model for latitudinal gradients of species diversity. Ecol. Lett. 11: 653-663.bio o giline mitmek si us mööda laiu kraade: troopika on tekkekese, aga nullmudel ei toeata väiksemat väljasuremist, pigem on väljasuremine seal ka kiirembi oogiline mitmekesisus mööda aiuskraade: troopika on tekkekese, aga nullmudel ei toe ta väiksemat väljasu ist, pigem on väljasuremine seal ka kiirem
Armstrong W, Read DJ. 1972. Some observations on Oxygen transport in conifer seedlings. New Phytol. 71: 55-62.männid transpordivad juurtesse arv apoplasti kaudu ohku, samas kui kuusel on see minimaalne
Arnebrant K, Baath E, Söderström B, Nohrstedt H-Ö. 1996. Soil microbial activity in eleven Swedish coniferous forests in relation to site fertility and nitrogen fertilization. Scand. J. For. Res. 11: 1-6.
Arnebrant K, Ek H, Finlay RD, Söderström B, 1993. Nitrogen translocation between Alnus glutinosa seedlings inoculated with Frankia sp. & Pinus contorta seedlings connected by a common ectomycorrhizal mycelium. New Phytol. 124: 231-242.
lehe-endofüüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, koosluste sarn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS rikkusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .lehe-endo üüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, kooslu te sarn madal. Kloneeri isega rohkem kandseeni j  suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS ri kusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, aid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .lehe-endofüüdid: ku tuuripõhine vs ots  PCR+kloneerimine: mõnevõrra erin v, koosluste arn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomyc tes. Kultuurimo floogia liigirikkus jäi all  ITS rikk sele. Kultuuri morf j  ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlem s su nas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS idents st barc ding kriteeriumina. Endofüütide puh l ei saa k utada sääras kriteeriumit üldse. Domin Leotio , D thide , rdarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringut s. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .
Troopikas OTUdest Sordariomycetes, Dothideomycetes; temp-mets SordM, DothM, boreaalne mets: DothM, SordM. Fülogeneet BD troopikas väiksem kui parasvõõtmes
Arnold AE, Miadlikowska J, Higgins KL, Sarvate SD, Gugger P, Way A, Hofstetter V, Kauff F, Lutzoni F. 2009. A phylogenetic estimation of trophic transition networks for ascomycetous fungi: are lichens cradles of symbiotrophic fungal diversification? Syst. Biol. 58: 283-297.samblikega seotu  s ented o  fülogeneet allikas taimede endofüütidele. Endofüütide ja parasiitide vahel palju üleminekuid; saproobsuse paljukordne teke eriti parasiitidest ja ka teistest, ent harva vastupidi; VIGA: ei võetud analüüsi mullasaproobe
Arnold AE. 2007.Understanding the diversity of foliar endophytic fungi: progress, challenges, and frontiers. Fung. Biol. Rev. 21: 51-66.
Arnold AE. 2008. Endophytic fungi: hidden components of tropical community ecology. In: Carson WP, Schnitzer SA (eds.) Tropical Forest community Ecology. Wiley-Blackwell, Oxford, 254-271.
langus Lääne-Euroopas 1930-1990; ECM vs saprotroofid; K vs R-strateegid, peremeestaime järgi
Lääne-Euroopas väheneb ECM seentel
muutused ajas ja ruumis: ülevaade
Arocena JM, Göttlein A, Raidl S. 2004. Spatial changes of soil solution and mineral composition in the rhizosphere of Norway spruce seedlings colonized by Piloderma croceum. J. Plant Nutr. Soil Sci. 479-486.
Arora DS, Chander M, Gill PK. 2002. Involvement of lignin peroxidase,manganese peroxidase and laccase in degradation and selective ligninolysis of wheat straw. Int. Biodeterior. Biodegr. 50: 115–120. MnP eriliikidel väga erinevad aktiivsuseajad; MnP, LiP, Lakaaside mootmine; arv. koik 3 ens samaväärse tähtsusega
Arora DS, Gill PK. 2001. Comparison of two assay procedures for lignin peroxidase. Enzyme Microb. Technol. 28: 602–605. LiP detekteerimine: azure B meetod on palju parem kui tradits VA meetod
EmH turbaväljadel: domin kottseened seltsist Helotiales
Pisonia grandis-Thelephorales EcM esmakirjeldus: Hartig net v vilets, transfer-rakud
Pisonia grandis-Thelephorales must tüüp ja pruun tüüp: EcM morfoloogia ja anatoomia kirjeldus: Hartig net v vilets, transfer-rakud. Kummagi tüübi esinemine eri saartel
Ashford AE, Allaway WG. 2002. The role of the motile tubular vacuole system in mycorrhizal fungi. Plant Soil 244: 177-187.
metsas: Suillus spp, Rhizopogon spp, Thelephora sp, Cenoc; Isol luited: samad dominandid, aga saba palju lühem; inokpot mets: Suillus spp, Rhizopogon spp, Wilcoxina, Trich ustale, Cenoc, Tom sublil; isol luited: Wilcoxina, Suillus spp, värske hirvesitt: Suillus spp, Rhizopogon spp, Tom sublil; kuivand hirvesitt: Rhizopogon spp, Suillusi v vähe. Arv et Suilloidid on kohast pikamaalevikuks ja ellujäämiseks mullas; Rhizopogoni eosed palju säilivamad kui Suillusel
Ashton DH. 1975. Studies of litter in Eucalyptus regnans  forests. Aust. J. Bot. 23: 413-433. varis: eucalyptus regnans (mull-huumus, pH 4.0-4.1) lagun 2xkiiremini kui Pomaderris aspera (pH5.3-6.1, sisald palju Ca, N, P, K, madal C/N). Eukalüpti all palju kooretükke ja oksi. 
Eucalyptus regnans vs Pomaderris aspera: Euc: juurte teke, areng ja juurestiku omapära: areneb süvajuur, mis peatselt kõduneb. Juured ulatuvad väh 1.5 m süg. Juurte horis ulatus väh 19m; Pomaderrisel v pinnalähedane juurestik (0-15 cm) levikuga 1,8-3,6 m tüvest eemale. Ankurjuured ulatuvad 65 cm süg-ni. Pomaderrise juurewd domin eukalüpti üle mulla ülakihis. Arv see on v tähtis konkureerides noorte eukalüptidega, mille juured eelist sama sügavustEucalyptus regnan  v  Pomaderris asp ra: Euc: juurte teke, areng ja juurestiku omapära: areneb süvajuur, mis peatselt kõduneb. Juured ulatuvad väh 1.5 m süg. Juurte oris ulatus väh 19m; Pomaderrisel v pinnalähedane juurestik (0-15 cm) levikuga 1,8-3,6 m tüvest eemale. Ankurjuured ulatuvad 65 cm süg-ni. Poma errise ju rewd domin e k l pti üle mulla ülakihis. Arv see on v tähti  k nkur erides noorte eukalüptid ga, mille juured eelist sama sügavust
Eucalyptus regnansil: Cort purpurascens (ka Pomaderrisel). Ektendo-tüüp siledatel (sh Clitocybe, Agaricus, Mesophellia, Cort radicatus). Mesophellia mood leiva-moodi EcM kus juuretipud läbisegi VK-dega
Ashton PS, Gunatilleke CVS. 1987. New light on the plant geography of Ceylon.I. J. Biogeogr. 14: 249-285. Sri Lanka ja India vihmametsa puud on üsna liigivaesed, ent kuuluvad eripärastesse sugukondadesse isolatsiooni tõttu: Dipterocarpaceae ja Dilleniaceae; paljud iseloomulikud rühmad puudu
Ashton PS. 1988. Dipterocarp biology as a window to the understanding of tropical forest structure. Annu. Rev. Ecol. Syst. 19: 347-370.Aasia dipt rokarbid on jaotunud mullastiku, valguse ja niiskuse gradiendil. Savanniliigid on mitmeid kordi tek vihmametsa liikidest 2 MA jooksul. Liigirikkaim Borneo, endeeme vähe, v.a. Sri Lankal. Võrreldav bioloogia pöögilistega, kes on arv suurimad konkurendid kõrgemal. Arv er aastatel söödikute saturatsioon on põhj dominantsust uues kasvukohas Aasias. Hübridis harva. Liigiteke allopatriline; SE-Aasia dipterokarbid jõudsid sinna India subkontinendilt hilis eotseenisAasia d pteroka bid on jaotunud mullastiku, valguse ja niiskuse gr di ndil. Savanniliigid on mitmeid kordi tek vihmametsa liikidest 2 MA jooksul. Liigirikkaim Borneo, endeeme vähe, v.a. Sri Lankal. Võrreldav bioloogia pöögilistega, kes on arv suur mad konkurendid kõrgemal. Arv er aastatel söödikute satur tsioon on põhj dominantsust uues k svukohas Aasias. Hüb idis harva. Liigiteke llopatriline; SE-Aas a dipterokarbid jõudsid sinna India subkontinendilt hilis eotseenis
Aspray TJ, Frey-Klett P, Jones JE, Whipps JM, Garbaye J, Bending GD. 2006. Mycorrhization helper bacteria: a case of specificity for altering ectomycorrhiza architecture but not ectomycorrhiza formation. Mycorrhiza 216: 533-541.
Auguet J-C, Barberan A, Casamayor EO. 2010. Global ecological patterns in uncultured Archaea. ISME J. 4: 182-190. Arhede kooslust globaalselt ei mõjuta miski peale soolsuse (3%); metaandmete vähesus inh analüüsi; hydrothermal vendid on suurima arhede linidzirikkusega- arv arhed seal tek.; 
Averill C, Finzi A. 2011. Increasing plant use of organic nitrogen with elevation is reflected in nitrogen uptake rates and ecosystem delta 15N. Ecology 92: 883-891.
Averill C, Turner BL, Finzi AC. 2014. Mycorrhiza-mediated competition between plants and decomposers drives soil carbon storage. Nature 505: 543-545.Süsinikku ladestavad N ühiku kohta EcM-domineeritud metsad 1,7x rohkem kui AM-domin metsad.
Averill C. 2014. Divergence in palnt and microbial allocation strategies explains continental patterns in microbial allocation and biogeochemical fluxes. Ecol. Lett. 17: 1202-1210.C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; 
Aviram S, Roth-Bejerano N, Kagan-Zur V. 2004. Two ITS forms co-inhabiting a single genet of an isolate of Terfezia boudieri (Ascomycotina), a desert truffle. Antonie van Leeuwenhoek 85: 169–174.ITS1-4; Terfezia b udieri ühel eksemplaril 2 ITS tüüpi, mis erinevad pika deletsiooni poolest. Kuna s.o. Väga püsiv, arv on tegu heterokarüootsusega
EcM seenekoosluste uurimisel: Vkde segust erald DNA põhjal ei saa kätte kooslust. PCR põhisüüdlane. Kloonimine+sekv annab >90 klooni puhul 90% liikidest 20 liigi segu puhul, ent T-RFLP v vilets. DNA konts enne PCRi ei mõj, ent tsüklite arv mõj: 20-30 tsüklit - ei saa kõiki liike kätte; 50 tsüklit: tekivad artefakt-liigid arv kimääride läbi. Seetõttu proovide kokkusegamine on halb lahendusEcM seene oosluste uur misel: Vkde segust erald DNA põhjal ei saa kätte kooslust. PCR põhi üdlane. Kloonimine+ e v annab >90 klooni puhul 90% lii idest 20 liigi s gu puhul, ent T-RFLP v vilets. DNA konts enn PCRi ei mõj, ent tsük ite arv mõj: 20-30 tsüklit - ei saa kõiki liike kätte; 50 tsüklit: tekivad artefakt-liigid arv kimääride läbi. Seetõttu proovide kokkusegamine on halb lahendus
kontroll: Russula spp, Thel spp, Cort spp; resistant prop: samad perek vähemate liikidega. Resistant+N väet Cortinarius väheneb ning Tomentella ja Wilcoxina suureneb.
Avis PG, Dickie IA, Mueller GM. 2006. A `dirty` business: testing the limitations of terminal restriction fragment length polymorphism (TRFLP) analysis of soil fungi. Mol. Ecol. 15: 873-882.T-RFLP puudused EcM seente uurimisel: mitmetel seentel tuvastati samal isendil ITSs punktmutatsioonid ja pikkuse polümorfism, mis annab lisabände. Lisabände annab sageli mittetäielik restriktsioon; T-RFLP bände ei tohi kasutada koguliigirikkuse hindamisel, ent võib võrrelda erinevaid uurimispaiku
kõrge N: Russula aff. Amoenolens, Lactarius camphoratus; madal N: Laccaria laccata; Boletus nobilissimus, Hydnellum zonatum, Lyophyllum cf decastes,puis iidul väetades muutub kogu tai kate 3 RE, + ITS, LSU seq
IND kontr: Cenoc spp, Xeroc rubellus, Russ mariae; Ind N: Russ amoen, Cenoc, Russ mariae2; Chic kontr: Xeroc rubellus, Russ sp, Lact quietus; Chi N: Lact quietus, Pez, Cort, Cenoc
Awameh M, Alsheikh A. 1980. Features and analysis of spore germination in the brown Kame Terfezia claveryi. Mycologia 72:494-499.
Ayres DL, Darling A, Zwickl DJ, Beerli P, Holder MT, Lewis PO and 6 others. 2012. BEAGLE: an application programming interface and high-performance computing library for statistical phylogenetics. Syst. Biol. 61: 170-173.BEAGLE workbench: kiiremad fülog anal parall.
Ayres E, Dromph KM, Bardgett RD. 2006. Do plant species encourage soil biota that specialize in the rapid decomposition of their litter? Soil Bioil. Biochem. 38: 183-186.taimed EI sti uleeri mullaloomastikku, mis on spetsialiseerunud nend e kõdu lagundamisele
Ayres E, Steltzer H, Berg S, Wall DH. 2009. Soil biota accelerate decomposition in high-elevation forests by specializing in the breakdown of litter produced by the plant species above them. J. Ecol. 97: 901-912.kõdulagunemine: männi kõdu  laguneb oma tüüpkasvukohas kiiremini kui võõrsil, ent kuuse ja haava oma mitte Home field advantage stat
Ayres E, Steltzer H, Berg S, Wallenstein MD, Simmons BL, Wall DH. 2009. Tree species traits influence soil physical, chemical, and biological properties in high elevation forests. PLoS ONE 4:e5964.puuliigid Hb, Mä ja Ku mõj mulla pH, N, C/N ja ematoodide k o lust
Quercirhiza ectendotrophica arv kottseen, mood haustoreid. Mantel tüüp E, all epidermoidne
Azzouzi K, Vekemans X, Meerts P, Lefebvre C. 1997. Allozyme variation in calcicolous and silicolous populations of Helianthemum nummularium Helianthemum nummularium: Belgia -suur populatsioonisisene diversiteet vrd samalaadsete taimedega, ja väike populatsioonidevaheline diversiteet; asukoht happelisel vs aluselis pinnal polnud tähtisallosüümi analüüs
Ba AM, Duponnois R, Moyersoen B, Diedhiou AG. 2012. Ectomycorrhizal symbiosis of tropical African trees. Mycorrhiza 22: 1-29.
Afzelia africanal inokul metsamullaga kolonis 4 seent. Esimene tumepr arv Tom
Afzelia africana -tsesalpiiniline-ECM süntees õnnestub vaid sama puuliigi alt korjatud seente isolaatidega: Scleroderma spp. , Amanita spp, Pisolithus
looduslikud noored männid peale põlengut: Rhizopogon1, Wilcoxina, Hebeloma, Pyronemataceae1; inokpot kuivtatud mullas: Rhiz1, Rhiz2, Rhiz3, lisandus 2 liiki Tuberit. Mulla lahjundamine 100 korda vähendas seeneliikide ilmumist u 2 x3 RE, ekv vajadusel mitu piirkonda
Baar J, Bastiaans T, van de Coevering MA, Roelofs JGM. 2002. Ectomycorrhizal root development in wet alder carr forest in response to desiccation and eutrophication. Mycorrhiza 12: 147-151. lepa ECM seened eelistav looduslikke märgi metsi, eutrofiseerumise ja kuivendamise tulemusel ECM kolonisatsioon väheneb
Baar J, Comini B, Elferink MO, Kuyper TW. 1997. Performance of four ectomycorrhizal fungi on organic and inorganic nitrogen sources. Mycol. Res. 101: 523-529.
huumuse lisades vaid Laccaria ja ITE3 või Cenoc; eemaldades Laccaria, Rhizopogon, Russula, Lactarius
Baar J, Elferink MO. 1996. Ectomycorrhizal development on Scots pine (Pinus sylvestris  L.) seedlings in different soils. Plant Soil 179: 287-292.
Baar J, Horton TR, Kretzer AM, Bruns TD. 1999. Mycorrhizal colonization of Pinus muricata  from resistant propagules after a stand-replacing wildfire. New Phytol 143: 409–418.
Baar J, Ozinga WA, Sweers IL, Kuyper TW. 1994. Stimulatory and inhibitory effects of needle litter and grass extracts on the growth of some ectomycorrhizal fungi. Soil Biol. Biochem. 26: 1073-1079.vs okka-(mõnd stimuleerib, teist inhibeerib) ja kõrreekstrakt (inhibeer b): 
Baar J, Stanton NL. 2000. Ectomycorrhizal fungi challenged by saprotrophic basidiomycetes and soil microfungi under different ammonium regimes in vitro. Mycol. Res. 104: 691-697.
Lepa EcM seened: Cort ja Lact võivad viljuda püstistel lepatüvedel. Lepa EcM seened kaovad kuivematel aladel, kuna tõrjutakse välja muude puude EcM seente poolt. VIITED.
suurem 15-20 aasta vanuses prim männikus vs sekundaarses. Huumuse koorimine suurendas viljakehade arvu ja BD
Baas Becking LGM. 1934. Geobiologie of inleiding tot de milieukunde. W.P. van Stockum and Zoon, The Hague, The Netherlands.
Baath E, Nilsson LO, Göransson H, Wallander H. 2004. Can the extent of degradation of soil fungal mycelium during soil incubation be used to estimate ectomycorrhizal biomass in soil? Soil Biol. Biochem. 36: 2105–2109.
Baath E. 2001. Estimation of fungal biomass in soil using 14C-acetate incorporation into ergosterol. Soil Biol. Biochem. 33: 2011-2018.
Baath E. 2001. Estimation of fungal growth rates in soil using 14C acetate incorporation into ergosterol. Soil Biol. Biochem. 33: 2011-2018.
Babikova Z, Gilbert L, Bruce TJA, Birkett MA, Caulfield JC, Woodcock C, Pickett JA, Johnson D. 2013. Underground signals carried through common mycelial networks warn neighbouring plants of aphid attack. Ecol. Lett. 16: 835-843.AM network hoiatab tei i seotud taimi lehetäide rünnaku eest, mille järel taimed eritavad keemilisi ühend id, mis peletavad lehetäisid, ent meelitavad parasitoide
Bachy C, Dolan JR, Lopez-Garcia P, Deschamps P, Moreira D. 2013. Accuracy of protist diversity assessments: morphology compared with cloning and direct pyrosequencing of 18S rRNA genes and ITS regions using the conspicuous tintinnid ciliates as a case study. ISME J. 7: 244-255.
Tuber melanosporum, Tuber 5 spp, Pyronemataceae, Scleroderma, Cort.
Backeus I, Pettersson B, Strömquist L, Ruffo C. 2006. Tree communities and structural dynamics in miombo (Brachystegia-Julbernardia) woodland, Tanzania. For. Ecol. Manage. 230: 171-178.Tansaa ias miomb d: kooslused sõltuvad mullatüübist ja tule-reziimist.
Backeus I, Rulangaranga ZK, Skoglund J. 1994. Vegetation changes on formerly overgrazed hillslopes in semi-arid central Tanzania. J. Veg. Sci. ???Tansaania keskosas metsatüübid: peaaegu kõikides Brachystegia
Backéus I. 1992. Distribution and vegetation dynamics of humid savannas in Africa and Asia. J. Veg. Sci. 3: 345-356.suur osa Aafrika savannidest ja enamus India-Aasia ja PNG savanidest on inimtekkesed ja püsivad tänu põletamisele. Metsad on toitainete-rikkamad kui savannidsuur osa Aafrika savannidest ja enamus India-Aasia ja PNG savanidest on inimtekkesed ja püsivad tänu põletamisele. Metsad on toitainete-rikkamad kui savannid
Badali H, Gueidan C, Najafzadeh MJ, Bonifaz A, Gerrits van den Ende AHG, de Hoog GS. 2008. Biodiversity of the genus Cladophialophora. Stud. Mycol. 61: 175-191. Cladophialophora põhiharu=Herpotrichiellaceae on mullas elavad mustad pärmid, millest paljud ka patogeenid ja elunevad ekstreemsetes paikades. ErM seened siia ei kuulu.
Baek J-M, Kenerley CM. 1997. Detection and enumeration of a genetically modified fungus in soil environments by quantitative competitive polymerase chain reaction. FEMS Microbiol. Ecol. 25: 419-428.CQ PCR seentele DNA ekstraktsioon ei soltu pinnasest; parim spooride ja koniidide lohkumiseks on munapeks, detektsioon 10…100 korda parem kui kultuurplaatidele viimine
Baer SG, Kitchen DJ, Blair JM, Rice CW. 2002. Changes in ecosystem structure and function along a chronosequence of restored grasslands. Ecol. Appl. 12: 1688-1701.looduslike roh maade taastamine: aastati muutub üldkatvus ning eri taimerühmade osakaal: kõrreliste hulk, juurte biomass, mikroobide biomass kasvab, rohundite osakkal, mulla tihedus langeb. Muutused eriti pindmises 10 cm mullas. 12 a jooksul taimkate nagu loodusl, muld sügavamal siiski mitte
Bagchi R, Gallery RE, Gripenberg S, Gurr SJ, Narayan L, Addis CE, Freckleton RP, Lewis OT. 2014. Pathogens and insect herbivores drive rainforest plant diversity and composition. Nature 506: 85-88.Janze -Connelli fen en on tugevam taimedel, kelle seemnete tihedus on suurem; fungitsiidide kasutamine suurendab taimede dominantsust ja vähendab elurikkust
Bagchi R, Press MC, Scholes JD. 2010. Evolutionary history and distance dependence control survival of dipterocarp seedlings. Ecol. Lett. 13: 51-59.Shorea se mikute lumus puu lähedal ja kugel madal, 15 m opt. Teised puuliigid eelistavad Shorea juures kasvada kui nad on fülogeneet kauged; lähedased mitte. 
Bagley SJ, Orlovich DA. 2004. Genet size and distribution of Amanita muscaria in a suburban park, Dunedin, New Zealand. N. Z. J. Bot. 42: 939-947.
Bahram M, Kõljalg U, Courty P-E, Diedhiou A, Kjøller R, Põlme S, Ryberg M, Veldre V, Tedersoo L. 2013. The distance-decay of similarity in communities of ectomycorrhizal fungi in different ecosystems and scales. J. Ecol. 101: 1335–1344
Bahram M, Kõljalg U, Kohout P, Mirshahvaladi S, Tedersoo L. 2012. Ectomycorrhizal fungi of exotic pine plantations in relation to native host trees in Iran: evidence of host range expansion by local symbionts to distantly related host taxa. Mycorrhiza 23: 11-29.
Bahram M, Peay KG, Tedersoo L. 2015. Local-scale biogeography and spatiotemporal variability in communities of mycorrhizal fungi. New Phytol. 205: 1454–1463.
Bahram M, Põlme S, Kõljalg U, Tedersoo L. 2011. A single European aspen (Populus tremula ) tree individual may potentially harbour dozens of Cenococcum geophilum  ITS genotypes and hundreds of species of ectomycorrhizal fungi. FEMS Microbiol. Ecol. 75: 313–320.
Bahram M, Põlme S, Kõljalg U, Zarre S, Tedersoo L. 2012. Regional and local patterns of ectomycorrhizal fungal diversity and community structure along an altitudinal gradient in the Hyrcanian forests of northern Iran. New Phytol. 193: 465–473.
domin Cenoc, Tomentella, Lact, Sebacina. Sügavusjaotus mitteoluline, ent Amphinema, Cenoc suht arvukamad ülakihis (F horis); Tomentella, Craterellus, Ramaria, Lactarius suht arvukamad alakihis (A hor)
Bainard LD, Klironomos JN, Hart MM. 2010. Differential effect of sample preservation methods on plant and arbuscular mycorrhizal fungal DNA. J. Microbiol. Meth. 82: 124-130. AM seente DNA säilib paremini külmutatud juurtes kui kuivatatud või lahustesse topitud juurtes.
Baker WJ et al. 1998. Patterns of distribution of Malesian vascular plants. In: Hall R, Holloway JD, eds. Biogeography and geological evolution of Southeast Asia. Backhuys Publishers, Leiden, pp. 343-258.Kagu-Aasia, Austraalia, Papuaasia: mitmed taimerühmad nagu palmid, Elaeocarpaceae, Gramineae; idapoolseim dipterokarp on Irian Jaya lääneosas Hopea sp
Bakshi DK. 1957. Occurence of mycorrhiza on some Indian conifers. Mycologia 49: 269-272.
Bala A, Murphy PJ, Osunde AO, Giller KE. 2003. Nodulation of tree legumes and the ecology of their native rhizobial populations in tropical soils. Appl. Soil Ecol. 22: 211-223.
Baldrian P, Gabriel J. 2002. Variability of laccase activity in the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus. Folia Microbiol. 47: 385-390. lakaasi toodang -suur ajaline varieeruvus, eriti alguses
Baldrian P, Valaskova V. 2008. Degradation of cellulose by basidiomycetous fungi. FEMS Microbiol. Rev. 32: 501-521. tselluloosi lagund ens: CBH, beta-glukanase, beta-glucosidase ens kandseentel: ülevaade
Baldrian P, Vetrovsky T, Cajthaml T, Dobiasova P, Petrankova M, Snajdr J, Eichlerova I. 2013. Estimation of fungal biomass in forest litter and soil. Fung. Ecol. 6: 1-11.
Baldrian P. 2006. Fungal laccases -occurrence and properties. FEMS Microbiol. Rev. 30: 215-242. lakaasid: nii taimedel kui v paljudel eri kand ja kottseentel. Opt pH = 4; pms toodetakse varise ja puidulagundamisel, komposti tekkes, samuti antagonistlike reakts käigus tek fenoolide lagund. Madal redokspot ei võimalda lakaasidel lagundada kompleks-aromaatühendeid
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Lõuna-Am Prantsuse Guajaanas EcM taimed Coccoloba 3 spp., Neea tristis
mullaseente kultuuripõhine + BOX-PCR + sekv diversiteet, mis antagonistlikud Verticilliumile, maasika vs rapsi risosfääris vs bulk soil; 3 ala. Nii eritaimedel kui eri aladel domin eri seente klaadid. Pms kottseened, v vähe kandseeni Trichosporales. BD suurim bulk soilisBox-PCR + SSU sekv
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EcM domin Cenoc, Lactarius sp, Macowanites sp, Pilod sp, Byssocort sp, ; taksonitest Thel-Tom (ca 14), Russ-Lact (12), Boletacae (6), Tricholoma, Inocybe (mõl 5); endof: Lachnum sp, Phialophora sp., unkn sp; taksonitest Helotiales, SordM, CApronia s.l., Umbelopsis
genetid kuusikus vs männikus: Russula brevipes-sama-suurus 3-18m RAPD: 3 mikrosat
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Bergius N, Danell E. 2000. The Swedish matsutake (Tricholoma nauseosum syn. T. matsutake): distribution, abundance and ecology. Scand. J. For. Res. 15: 318-325. matsutake levikuökoloogia Rootsis
haruldased taimed, torikulised ja resupinaatsed: mida suurem ala, seda liigirikkamharul ased taimed, torikul sed ja supinaatsed: m da suurem ala, seda liigirikkam. Saarte biogeograafia
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Bergström CT, Lachmann M. 2003. The red king effect: when the slowest runner wins the coevolutionary race. Proc. Natl. Acad. Sci. 100: 593-598.mutualismi stabiilsuse ja suurima kasu tagab aeglane evolutsioneerumine
MA, USA: EcM puud Alnus, Betula, Fagus, Quercus, Pinus, Tsuga; Prunus, Comptonia peregrina, NM
tammik, tammehorendik, kultuurpinnas: metsa-ja horendikumullal suurem ECM BD. ANCOVA
Bermingham S, Maltby L, Cooke RC. 1995. A critical assessment of the validity of ergosterol as an indicator of fungal biomass. Mycol. Res. 99: 479-484. ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatavergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav
valgel nulul mineraalmullas kottseened (3). Ühe seenmantlil kurrulised septad. Ultrastruktuuri põhjal saab kand-ja kottseeni eristada vaid dolipoori vs Woronini kehakese abil, teised mujal mainitud meetodid ei tööta -sõltuvad vanusest, preparaadi eriüärast
Bertault G, Raymond M, Berthomieu A. 1998. Trifling variation in truffles. Nature 394: 734. RAPD: Tuber melanosporum -regiooniti väga väike erinevus, erv tegu pudelikaelaga viimasest jääajast, arv põhj viljakehade hiline valmimine
Bertault G, Rousset F, Fernandez D, Berthomieu A, Hochberg ME, Callot G, Raymond M. 2001. Population genetics and dynamics of the black truffle in a man-made truffle field. Heredity 86: 451-458.mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: Tuber melanosporum: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
Bertilsson S, Cavanaugh CM, Polz MF. 2002. Sequencing-independent method to generate oligonucleotide probes targeting a variable region in bacterial 16S rRNA by PCR with detachable primers. Appl. Environ. Microbiol. 68: 6077-6086.2 PCR tsükl ga, beadsidega sidumine ja järgnev puhastamine probede sünteesiks; PCR-sünteesitud probedel u 5*C kõrgem Tm kui ostetud probedel2 PCR tsükl a, beadsidega sidumine ja järgnev uhastamine probede sünteesiks; PCR-sünteesit d probedel u 5*C kõrgem Tm kui ostetud probedel
Bertini L, Amicucci A, Agostini D, Polidori E, Potenza L, Guidi C, Stocchi V. 1999. A new pair of primers designed for amplification of the ITS region in Tuber species. FEMS Microbiol. Lett. 173: 239-245.ITS4 analoogid trühv itele: ITS6 ja ITS7 -mõnikummend bp eemal. Paremad tulemused
Bertolino S, Vizzini A, Wauters LA, Tosi G. 2004. Consumption of hypogeous and epigeous fungi by the red squirrel (Sciurus vulgaris) in subalpine conifer forests. For. Ecol. Manage. 202: 227–233.tavaoravate toidus Alp des asinevad pm  m as s ste viljakehadega seened: Rhizopogon, Gautieria, Balsamia, Hysterangium; lehikseentest vaid Boletus ja Laccaria. Eoste põhjkal sitast.
Calif kõrbes: EcM taimi pole
Bever JD, Dickie IA, Facelli E, Facelli JM, Klironomos J, Moora M, Rillic MC, Stock WD, Tibbett M, Zobel M. 2010. Rooting theories of plant community ecology in microbial interactions. Trends Ecol. Evol. 25: 468-478.mikro sed interaktsioonid stabiliseerivad taimekoos usi, ent mõj invasiooni ja t oop monodominantsust; ei usu et CMNid jagavad ümber C-ühendeid
Bever JD, Richardson SC, Lawrence BM, Holmes J, Watson M. 2009. Preferential allocation to beneficial symbiont with spatial structure maintains mycorrhizal mutualism. Ecol. Lett. 12: 13-21.
Bever JD. 2002. Negative feedback within a mutualism: host-specific growth of mycorrhizal fungi reduces plant benefit. Proc. R. Soc. Lond. B. 269: 2595-2601.
Bever JD. 2003. Soil community feedback and the coexistence of competitors: conceptual frameworks and empirical tests. New Phytol. 157: 465–473.koikide mullaorgani mide koosmoju taimedele. Negatiivne tagasiside domineerib positiivse yle, mis pohjustab muutusi mustrilisuses
Bezemer TM, Fountain MT, Barea M, Christensen S, Dekker SC, Duyts H, van Hal R, Harvey JA, Hedlund K, Maraun M, Mikola J, Mladenov AG, Robin C, de Ruiter PC, Scheu S, Setälä H, Smilauer P, van der Putten WH. 2010. Divergent composition but similar function of soil food webs of individual plants: plant species and community effects. Ecology 91: 3027-3036.taimeliigi mõju mullaloom de ja AM-seente kooslust le on enamikus rühmades oluline: LFA>Nematod>Enchytr>Acari>Macr fau a. BIOLOG plaadid ja AMF eosed ja Collembola andsid mitteolulise tulemuse. Funktsi naalsus ei muutunud. Ühelgi juhul ei mõj taimede biomass ; koosluse str. Enchytr puhul Lotus ja Plantago olid peremeheks v spets liikidele. Biomassilt: seened>Bact>Vihmauss>AMF>Collembola>Enchytr
poti sümbiondid peale morfotüüpide eristamist
Tulasnella spp Cryptothallus mirabilisel, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblasse; eriregioonides eri-seensümbiondid Tulasnell  spp Cryptothallus mirabili el, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblass ; riregioonides eri-seensümbiondid Tulasn ll , spets pr i erid Tul snella, sp ts praimerid
ITS: Tricholoma, Rhizopogon, Gautheria; rbc: monotropoididITS: Tricholoma, Rhizopogon, Gautheria; rbc: monotropoididgeneetiline
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Bidartondo MI, Kretzer AM, Pine EM, Bruns TD. 2000. High root concentration and uneven ectomycorrhizal diversity near Sarcodes sanguinea (Ericaceae): a cheater that stimulates its victims? Am. J. Bot. 87: 1783-1788.
2 RE, sekv mtLSU
algeliste maismaataimede risoidides: paljudes rühmades mfg AM-seened, ent osades (Treubia, Haplomitrium) Endogonales - mood sarn struktuure AM-seentega (Paris tüüp). Arv. Et kõige esmased taimed võisid olla seotud Zygomycotaga ja seejärel GlomeroM.
Bidartondo MI, Read DJ. 2008. Fungal specificity bottlenecks during orchid germination and development. Mol. Ecol. 17: 3707-3716.
AM diversiteet-epiparasiidid spetsialiseerunud kindlale klaadile. AM diversiteet-epiparasiidid spetsialiseerunud kindlale klaadile.
Mükoheterotroofide evol ökol: fülogenees, toitumine jmsMükoheterotr ofide evol ökol: fülogenees, toitumine jms
Bidrtondo MI, Gardes M. 2005. Fungal diversity in molecular terms: profiling, identification, and quantification in the environment. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 215-239.PCR-põhiste ja sekveneeri ise meetodite artefaktid: heterodupleksid, kimäärid: ülevaade ja kuidas vältidaPCR-põhiste ja sekve eerimise me todite artefaktid: het rodupleksid, kimäärid: ülevaade ja kuidas vältida
Bidrtondo MI. 2005. The evolutionary ecology of myco-heterotrophy. New Phytol. 167: 335-352. Pyrolaceae on basaalne teistele arbutoididele ja monotropoididele; eri monotropoidide liigid kitsalt seoutud eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, Rhizopogon
Bilan MV. 1971. Some Aspects of Tree Root Distribution. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 69-80. 
kuusikus vs pöögi-tamme segamets (BD suurem, mass, tihedus väiksem)
mikroseente diversiteedi võrdlemine rarefactioni abil
Binder M, Bresinsky A. 2002. Deviation of a polymorphic lineage of Gasteromycetes from boletoid ancestors. Mycologia 94: 85-98. Boletinellaceae (B. Ja Phlebopus) on Sclerodermatineae basaalsed harud
Binder M, Hibbett DS, Larsson K-H, Larsson E, Langer E, Langer G. 2005. The phylogenetic distribution of resupinate forms across the major clades of mushroom-forming fungi (Homobasidiomycetes). Syst. Biodiv. 3: 113-157.kandseened ja resupinaatsed vormid: pidev divergeerumine edasitagasi koigis klaadides, sh ka Cantharelloidide juures (k.A. Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina. Selles osas lahkarvamused Weissi toodega. Arv et Ceratobasidium on polyfyleet, aga pohiosa asub kukeseente klaadis. Arvavad ka Sebacinaceae kukeseente klaadi koos Tulasnelladega sarn Bruns1998. Qrv on parentesoomi aukude olemasolu labiilne tunnus: tek ja kadunud korduvalt. Arv on kukeseentel holobasiid tek iseseisvalt. Kantharelloidid on erakordselt labiilse troofsusega seltskond
Binder M, Hibbett DS. 2002. Higher level phylogenetic relationships of Homobasidiomycetes (mushroom-forming fungi) inferred from four rDNA regions. Mol.Phyl. Evol. 22: 76-90.xxx mt vs nuc; SSU vs LSU mol; homobasidiomyc
Binder M, Hibbett DS. 2006. Molecular systematics and biological diversification of Boletales. Mycologia 98: 971-983. Boletales EcM harud tek mitu korda pruunmäd-seentest: 1) Austropaxillus, Gymnopaxillus; 2)Rhizopogon+Gomphidius+Suillus) + (Paxillus, Melanogaster) + Gyrodon + (Scleroderma, Pisolithus, Gyrodon, Boletinellus) + (Boletus + Xerocomus + Phylloporus + Tylopilus + StrobiloM, Retiboletus, Leccinum); analüüside põhjal Suillus on tek Rhizopogonist. EcM harudest tek mükoparasiidid jt par.
Bininda-Emonds ORP, Cardillo M, Jones KE, MacPhee RDE, Beck RMD, Grenyer R, Price SA, Vos RA., Gittleman JL, Purvis A. 2007. The delayed rise of present-day mammals. Nature 446: 507-512. imetajate peamine radiatsioon toimus 50 MAT, mitte kohe K/T piiril
Bininda-Emonds ORP, Gittleman JL, Steel MA. 2002. The (super)tree of life: procedures, problems, and prospects. Annu. Rev. Ecol. Syst. 33: 265–289 superpuude konstrueerimine, probleemid, tõlgendus, lahendused
mikroseente diversiteet kõvas kivis Ophioparma-sambliku all. Sugaval kivimis sambliku-seene hüüfid, Hymenoscyphus ericae aggr., harva teised kottseened1F-4
Bjorbækmo MFM, Carlsen T, Brysting A, Vrålstad T, Høiland K, Ugland KI, Geml J, Schumacher T, Kauserud H. 2010. High diversity of root associated fungi in both alpine and arctic Dryas octopetala . BMC Plant Biol. 10: 244.
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Bistorta vivipara; Svalbard vs latitude: poolusepoole juureseente BD väheneb ja see seletab ka koosluse struktuuri
Blanchette RA, Abad AR, Farrell RL, Leathers TD. 1989. Detection of lignin peroxidase and xylanase by immunocytochemical labeling in wood decayed by basidiomycetes. Appl. Env. Microbiol. 55: 1457-1465. MnP (väheliikuv), LiP (mõõdukalt liikuv), ksülanaas-kaasneb valge-ja pruunmädanikuga. Immuunlokalisatsioon mono-ja polüklonaalsete antikehadega
Blanchette RA, Obst JR, Hedges JI, Weliky K. 1988. Resistance of hardwood vessels to degradation by white rot basidiomycetes. Can. J. Bot. 66: 1841-1847. ligninaasid valgemädanikuseentel: trahheede seinad vastupidavamad kui muu puit.
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Blanchette RA. 1995. Degradation of the lignocellulose complex in wood. Can. J. Bot. 73: S999-S1010. 
Blanchette RA. 2001. Fungus ashes and tobacco: the use of Phellinus igniarius by the indigenous people of North America. In: ???
olemasolevate taimede AM-mükotroofsus määrab ära, millised taimed võivad järgmisena koloniseerida. EcM seente olemasolu võib takistada AM-taimede tulekutolemasol vate taimede AM-mükotroofsus äärab ära, millised taimed võiv d järgmis na kolonise rida. EcM seente olemasolu võib takistada AM-taimede tulekut
Blasius D, Kottke I, Oberewinkler F. 1990. Spatial and seasonal dynamics of ectomycorrhizae of Picea abies in the black forest. Agric. Ecosyst. Environ. 28: 27-30. 
Blaudez D, Botton B, Chalot M. 2000. Effects of heavy metals on nitrogen uptake by Paxillus involutus and mycorrhizal birch seedlings. FEMS Microbiol. Ecol. 33: 61-67.
Blaudez D, Jacob C, Turnau K, Colpaert JV, Ahonen-Jonnarth U, Finlay R, Botton B, Chalot M. 2000. Differential responses of ectomycorrhizal fungi to heavy metals in vitro. Mycol. Res. 104: 1366-1371.
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Bliss T, Powers TO, Brassil CE. 2010. The spatial influence of aboveground diversity on belowground communities. Ecosphere 1: 1-11.
Blomberg SP, Garland T, Ives AR. 2003. Testing for phylogenetic signal in comparative data: behavioral traits are more labile. Evolution 57: 717-745. Blombergi K. K väärtus ei sõltu N-st, ent oluliseks saamine tahab reeglina üle 20 liigi.Töötab vaid univariate juhtudel. Eri tunnuste K väärtusi saab omavah võrrelda, ent K abs-väärtusel pole interpret okoloogias
Blum JD, Klaue A, Nezat CA, Driscoll CT, Johnson CE, Siccama TG, Eagar C, Fahey TJ, Likens GE. 2002. Mycorrhizal weathering of apatite as an important calcium source in base-poor forest ecosystems. Nature 417: 429-431.
Blüthgen N. 2010. Why network analysis is often disconnected from community ecology: a critique and an ecologist's guide. Basic Appl. Ecol. 11: 185-195.Network-anal: ülevaade n sipõhine ja mõjupõhine lähenemine; artefaktid ja juurdunud tõed vs. Proovivõtu kallutatus; soovitused analüüsiks ja proovivõtuks; eri alade kasutamine võib tuua artefaktid
Boag B, Yeates GW. 1998. Soil nematode biodiversity in terrestrial ecosystems. Biodiv. Conserv. 7: 617-630. nematoodid mullas: liigirikkus kõige kõrgem soojas temperaatses vöötmes ja troopikas
Boaler SB, Sciwale KC. 1966. Ecology of a miombo site, Lupa North Forest Reserve, Tanzania. III. Effects on the vegetation of local cultivation practices. J. Ecol. XXX
kliimamuutuste mõju ülevaade viljakehade tekkele ja arengule: ülevaade
Boddy L. 2000. Interspecific combative interactions between wood-decaying basidiomycetes. FEMS Microbiol. Ecol. 31: 185-194. 
Bödeker ITM, Nygren CMR, Taylor AFS, Olson A, Lindahl B. 2009. Class II peroxidase-encoding genes are present in a phylogenetically wide range of ectomycorrhizal fungi. ISME J. 3: 1387-1395. Peroksidaasid Class II on rohked Russula, Lactarius ja Cortinarius liikidel, ka Hygrophorus ja Gomphusel. Cortinariusel mitu isovormi
Bodensteiner P, Binder M, Moncalvo J-M, Agerer R, Hibbett DS. 2004. Phylogenetic relationships of cyphelloid homobasidiomycetes. Mol. Phyl. Evol. 33: 501–515. torukuj ja pulgakuj cyphelloidsed kandseened kuuluvad fülogen. Pms euagaike ja polüporoidide hulka. Tõen. Kõik saproobid. Mitmed mood omaette klaade.
Bodrossy L, Stralis-Pavese N, Murrell JC, Radajewski S, Weilharter A, Sessitsch A. 2003. Development and validation of a diagnostic microbial microarray for methanotrophs. Environ. Microbiol. 5: 566–582.metanotroofid: 50 bp RNA fragmendid; väga täpne ülevaade probede disainist ja diskussioon selle üle; protokolli optimeerimine ja diskussioon. Pesemine DMSO mitte SDSgametanotroofid: 50 bp RNA fragmendid; väg  täpne ülevaade probede disain st ja diskussioon selle üle; protokoll  optimeerimine ja diskussioon. Pese ine DM O mitte SDSga
Boeckx P, Paulino L, Oyarzun C, van Cleemput O, Godoy R. 2005. Soil d15N patterns in old-growth forests of southern Chile as integrator for N-cycling. Isot. Environ. Health Stud. 41: 249-259.
Boehm EWA, Mugambi GK, Miller AN, Huhndorf SM, Marincowitz S, Spatafora JW, Schoch CL. 2009. A molecular phylogenetic reappraisal of the Hysteriaceae, Mytilinidiacae and Gloniaceae (Pleosporomycetidae, Dothideomycetes) with key to world species. Stud. Mycol. 64: 49-83.othideomycetes: Pleosporomycetidae (sh Cenoc, Ord inc.sedis - sõsarrühm Glonium; mõl Gloniaceae). Seltside ja suguk kirjeldused ja määrajad
Boerner REJ, DeMars BG, Leicht PN. 1996. Spatial patterns of mycorrhizal infectiveness of soils long a successional chronosequence. Mycorrhiza 6: 79-90.
Alnus vs Betula: ühe taime kohalolu mõjutab teise EcM seenekooslusi: lepp assots mõne kase seenega ja vastupidi, eriti siis kui on prioriteedi efekt. Hüpot, et spetsiifilisus avaldub eoste idanemise faasis
NZL Alnus glutinosa, Salix fragilis. Mõlemal madal BD, ent Salixil suurem. Domin taksonid sh lepa-liigid olid jagatud mõlema peremehe vahel samades kasvukohtades, ent esines tugev peremehe-eelistus.
Bogeat-Triboulot M-B, Bartoli F, Garbaye J, Marmeisse R, Tagu D. 2004. Fungal ectomycorrhizal community and drought affect root hydraulic properties and soil adherence to roots of Pinus pinaster seedlings. Plant Soil 267: 213–223.
mikroobide diversiteedi mõõtmise alternatiivid: parameetrilised, mitteparameetrilised ja fülogeneetilised lahendused; VIITED mikroobide diversiteedi mõõtmise alternatiivid: parameetrilised, mitteparameetrilised ja fülogeneetilised lahendused; VIITED
vaid Laccaria, Sebacina, Wilcoxina, Pezizales sp, Thelephora americana
Bokor R. 1958. Viszgalatok a tölgyek valodi mykorrhiza gombainak meghatarozasa es az ezekkel valo tarsulasuknak mesterseges letrehosaza teren. Erdaszettudomnyi Koezlemynek 1: 93-118.
Bokulich NA, Mills DA. 2013. Improved selection of Internal Transcribed Spacer-specific primers enables quantitative, ultra-high-throughput profiling of fungal communities. Appl. Environ. Microbiol. 79: 2519-2526.praimer BITS vahetult enne ITS1 algust
Bokulich NA, Subramanian S, Faith JJ, Gevers D, Gordon JI, Knight R, Mills DA, Caporaseo JG. 2013. Quality-filtering vastly improves diversity estimates from Illumina amplicon sequencing. Nature Meth. 10: 57-60.Illumina järjestustele tavaline kvaliteedikontroll ; pikkus väh 75% originaalist, Phred =3, N´=0; r=3 (maks lubatud madalakvaliteedilisi järjest)
Bollen WB. Lu KC. 1968. Nitrogen transformations in soils beneath red alder and conifers. In: Trappe JM, Franklin JF, Tarrant RF, Hansen GM (eds.) Biology of Alder. Pacific Northwest and Range Experiment Station Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Portland, Ore, pp. 141-156. muld lep  al  palju happelisem kui okasmetsas (F hor 3.5 vs 4.3)
Bomberg M, Jurgens G, Saano A, Sen R, Timonen S. 2003. Nested PCR detection of Archaea in defined compartments of pine mycorrhizospheres developed in boreal forest humus microcosms. FEMS Microbiol. Ecol. 43: 163-171.
Bonch-Osmolovskaya EA, Miroshnichenko ML, Lebedinsky AV et al. 2003. Radioisotopic, culture-based, and oligonucleotide microchip analyses of thermophilic microbial communities in a continental high-temperature petroleum reservoir. Appl. Environ. Microbiol. 69: 6143–6151.termofiils tele bakterit l  ja a hedele Siberi naftamaardlate õli-vee segus: 16S rRNA: uued liigid, substraadi utilisatsioon
Bond WJ, Woodward FI, Midgley GF. 2005. The global distribution of ecosystems in a world without fire. New Phytol. 165: 525-538. savannide ökosüsteeme maakeral, er Lõuna-poolkeral palju rohkem kui seletaks vaid kliima. Põlengutel oluline roll koosluste kujundajana ja puude represseerijana. Põlengutest sõltuvad ökosüs tek enne inimese teket. Põlengualade floora kogu Maailmas väga erinev ja konvergentne v.a. troop saartel kus looduslikke põlenguid ei esinenud -seal üksikud invas-liigid
Bonito G, Smith ME, Nowak M, Healy RA, Guevara G, Cazares E et al. 2013. Historical biogeography and diversification of truffles in the Tuberaceae and their newly identified Southern Hemisphere sister lineage. PLoS ONE 8: e52765.
Tuber 36, Tuber lyonii (K 50%), T lyonii ohtrus ei sõltu sellest, kas neid on leitud ja kogutud viljakehadena. Liikide arvult tom-thel; palju Pezizaleseid
Bonito GM, Gryganskyi AP, Trappe JM, Vilgalys R. 2010. A global meta-analysis of Tuber ITS rDNA sequences: species diversity, host associations and long-distance dispersal. Mol. Ecol. 19: 4994-5008.ITS barcode Tuber: 96%, hiaatus 3-4% erinevustITS barcode Tuber: 96%, hiaatus 3-4% erinevust
inokpot domin Pezizaceae ja Pyron liigid, ka Hymenogaster-Hebeloma. Pezizaleste rohkust seostavad paljandunud mullaga, madala EcM juurte tihedusega, neutraalnse-aluselise mullaga, füüsilise häiringuga mullapinnale
Bonkowski M, Jentschke G, Scheu S. 2001. Contrasting effects of microbial partners in the rhizosphere: interactions between Norway Spruce seedlings Picea abies Karst.), mycorrhiza (Paxillus involutus (Batsch) Fr.) and naked amoebae (protozoa). Appl. Soil Ecol. 18: 193-204.
Bonnardeaux Y, Brundrett M, Batty A, Dixon K, Koch J, Sivasithamparam K. 2007. Diversity of mycorrhizal fungi in terrestrial orchids: compatibility webs, brief encounters, lasting relationships and alien invasions. Mycol. Res. 111: 51-61.
Booth MG. 2004. Mycorrhizal networks mediate overstorey-understorey competition in a temperate forest. Ecol. Lett. 7: 538-546.EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
Borcard D, Legendre P, Drapeau P. 1992. Partialling out the spatial component of ecological variation. Ecology 73: 1045-1055. PCNM vektoritega RDAs eraldatakse ruumiline var, faktorite var ja nende ühisosa. Vektorid saab k kanoon koefitsientidena
Borcard D, Legendre P. 2002. All-scale spatial analysis of ecological data by means of principal coordinates of neighbour matrices. Ecol. Modell. 153: 51-68. PCNM ruummiliste vektorite analüüs
Borchers SL, Perry DA. 1990. Growth and ectomycorrhiza formation in Douglas-fir seedlings grown in soils collected at different distances from pioneering hardwoods in southwest Oregon clear-cuts. Can. J. For. Res. 20: 712-721.
Borer ET, Seabloom EW, Tilman D. 2012. Plant diversity contrls arthropod biomass and temporal stability. Ecol. Lett. 15: 1457-1464.taimede BD mõj taimede biomassi, mis stimul lülijalgsete biomassi ning diversiteeti, mis omakorda soodust stabiilsust. Taimede BD soodust taimede stabiilsust. Arv. Jäeti olulised muutujad "abundance" ja "average size" mudelitest välja
Boström B, Comstedt D, Ekblad. 2008. Can isotopic fractionation during respiration explain the 13C-enriched sporocraps of ectomycorrhizal and saprotrophic fungi? New Phytol. 177:1012-1019.
Svalbard: /inocybe, tomentella-thelephora, cort <0.5 m sees pole ka ruumilist autokorrelatsiooni
Bouchet P, Jaffre T, Veillon. 1995. Plant extinction in New Caledonia: protection of sclerophyll forests urgently needed. Biodiv. Conserv. 4: 415-428.Uus-Kaled sklerofüllimetsad on hävimas
Bouckim H, Plassard C. 2003. Juvenile nitrogen uptake capacities and root architecture of two open-pollinated families of Picea abies. Effects of nitrogen source and ectomycorrhizal symbiosis. J. Plant Physiol. 160: 1211-1218.
Bougher NL, Fuhrer BA, Horak E. 1994. Taxonomy and biogeography of Australian Rozites species mycorrhizal with Nothofagus and Myrtaceae. Aust. Syst. Bot. 7: 353-375.Rozites: uued liigid, pms seotud Nothofagusega. Arv Rozites on hiljem üle läinud ka teistele peremeestaimedele kusiganes need kattuvad (eukalüptid, pöögilised). Ei usu, et Rozites on läinud India kaudu Põhja-poolkerale ja Kolumbiasse (cf. Halling1987). Arv Rozites tek ekvatoriaal-aladel, kus üks osa läks kohe põhja, teine lõunasseRozites: ued liigid, pms seotud Nothofagusega. Arv Rozites on hilj m ü e läinud ka teistele peremeestaimedele kusiganes need kattuvad (euka üptid, pöögi ised). Ei usu, et Rozites on läinud India kaudu Põhja-poolkera e ja Kolumbiasse (cf. Halling1987). Arv Rozites tek ekvatoriaal-aladel, kus üks osa läks kohe põhja, teine lõunasse
Bougher NL, Grove TS, Malajczuk N. 1990. Growth and phosphorus acquisition of karri (Eucalyptus diversicolor ) seedlings inoculated with ectomycorrhizal fungi in relation to phosphorus supply. New Phytol. 114: 77-85.
AUS ja NZL hüpogeilised seened: AUS v liigi-ja perek-rikas, NZL vaesem. Maapealsed sugulased. Sh AUS-sse introduts perek; Pezizales v vähe. Phallales maap VK liigid on tek hüpog liikidest. AUS v palju hüpog endeeme. AUS liigirikkuseks hindab 1278-2450 ja NZL 193-232. Eri rühmade biogeo mustrid. NZL-sse eukalüptidega sisseveetud liigid asust ka sealset NothoF. Eukalüpti istandike seened kogu maailmas. Eoseid levitavad ka lüliJ.AUS j  NZL hüpogeilised see ed: AUS v liigi-ja perek-rikas, NZL vaes m. Maapealsed sugulased. S  AUS-sse introduts perek; Pezizales v vä e. Phallales maap VK liigid on t k hüpog liikide t. AUS v palju hüpog endeeme. AUS liigiri kuseks hindab 1278-2450 ja NZL 193-232. Eri rühmade biogeo mustrid. NZL-sse eukalüptidega sisseveetud liigid asust ka sealset NothoF. Eukalüpti istandike seened kogu maailmas. Eoseid levitavad ka lüliJ.
Descolea oli arv. algselt seotud Nothofagusega, ent tertsiaaris kliima muutudes ja Nothof välja surres nakatas ka mürdilisiDescolea maculata sp nov, mood EcM Eucalyptu  2 spp-l, ent mitte männiga. Arv, et Descolea oli algselt seotud Nothofagusega, ent tertsiaaris kliima muutudes ja Nothof välja surres nakatas ka mürdilisi
Bougher NL, Malajczuk N. 1990. Effects of high soil moisture on formation of ectomycorrhizas and growth of karri (Eucalyptus diversicolor ) seedlings inoculated with Descolea maculata, Pisolithus tinctorius  and Laccaria laccata . New Phytol. 114: 87-91.
Bougher NL, Thiers HD. 1991. An indigenous species of Leccinum (Boletaceae) from Australia. Mycotaxon 42: 255-262. Leccinumi üksik liik AUS QLD eukalüptus grandise all
AUS EcM seente BD on u 6500 liiki, arvestades 660 liigi olemasolu ja 10% liikide kirjeldamist
Bougoure DS, Cairney JWG. 2005. Assemblages of ericoid mycorrhizal and other root-associated fungi from Epacris pulchella (Ericaceae) as determined by culturing and direct DNA extraction from roots. Environ. Microbiol. 7: 819-827.
Bougoure DS, Cairney JWG. 2005. Fungi associated with hair roots of Rhododendron lochiae (Ericaceae) in an Australian tropical cloud forest revealed by culturing and culture-independent molecular methods. Environ. Microbiol. 7: 1743-1754.
Bougoure DS, Cairney JWG. 2006. Chitiniolytic activities of ericoid mycorrhizal and other root-associated fungi from Epacris pulchella (Ericaceae). Mycol. Res. 110: 328-334.
Bougoure JJ, Bougoure DS, Cairney JWG, Dearnaley JDW. 2009. ITS-RFLP and sequence analysis of endophytes from Acianthus, Caladenia and Pterostylis  (Orchidaceae) in southeastern Queensland. Mycol. Res. 109: 452-460.
Bougoure JJ, Brundrett MC, Grierson PF. 2010. Carbon and nitrogen supply to the underground orchid, Rhizanthella gardneri. New Phytol. 186: 947–956.
Bougure DS, Cairney JWG. 2005. Assemblages of ericoid mycorrhizal and other root-associated fungi from Epacris pulchella (Ericaceae) as determined by culturing and direct DNA extraction from roots. Environ. Microbiol. 7: 819-827.
ErM seened Rhododendronil Austraalias: 3 taime: domin Hymenosc ericae aggr., muud Helotialesed, Xylariaceae jpt kottseened, vaid paar identifitseerimata kandseent. Kult vs juurest sekv annab eri tulemused, ent mitte siiski väga. Juure DGGE annab vähem liike kui kultuuride sekv
lindude liigirikkuse modelleerimine eri jackknife meetoditega: liikide erinevatel tuvastatavusel ja vaatleja võimekusel oluline roll liigirikkuse hindamisel liigirikkuse modelleerimine eri jackknife meetoditega: liikide erinevatel tuvastamisvõimalustel olulinet roll liigirikkuse hindamisel
Abies, Picea, Fagus, Mycelis muralis ja Sambucus racemosa mood EcM Cenococcumiga; Ei illustr
Boullard B, Dominik T. 1960. Recherches comparatives entre le Mycotrophisme du Fagetum carpaticum de Babia Gora et Celui D'Autres Fageta Precedemment Etudies. Zezsyty Naukowe Wyzszej Szkoly Rolniczej w Szczecinie 3.1.
Cedrus seedri 3 liigil Prantsusmaal EcM: mitmed tüübid. Kahtlustab Geopora sumneriana seost
Bourett TM, Sweigard JA, Czymmek JK, Carroll A, Howard RJ. 2002. Reef coral fluorescent proteins for visualizing fungal pathogens. Fun. Gen. Biol. 37: 211 –220.
Bowers RM, McLetchie S, Knight R, Fierer N. 2011. Spatial variability in airborne bacterial communities across land-use types and their relationship to the bacterial communities of potential source environments. ISME J. , in press.bak erid õhus: k osl sed määrab ära allol v ök süsteem, mitte hetke klimaatilised tingimused
Bowling DR, Pataki DE, Randerson JT. 2008. Carbon isotopes in terrestrial ecosystem pools and CO2 fluxes. New Phytol. 178: 24-40.
Boyle CD, Hellenbrand K-E. 1991. Assessment of the effect of mycorrhizal fungi on drought tolerance of conifer seedlings. Can. J. Bot. 69: 1764-1771.kasv veestressi korral ja kasu taimele
Boysen M, Borja M, del Moral C, Salazar O, Rubio V. 1996. Identification at strain level of Rhizoctonia solani AG4 isolates by direct sequence of asymmetric PCR products of the ITS regions. Curr. Genet. 29: 174-181.topeltpiikide interpreteerimine: arv alleele võrdsel hulgal, sest piigid võrdsed. ITS1s kuni 3 tükki. Sekundaarstruktuur ei muutuRhizoctonia so ani AG4 jaotub 3ks hästi piiritletu  rühmaks ITS sekvents de al sel. Eristusid virulentsed ja vähevirulentsed tüved ning peremeestaime järgi.
vs ECM: 3noort vs 3 vana metsa
Kokku: Pilod byssinum, Pilod fallax, Cenoc, Suillus brevipes. Erilist raie mõju polnud
Bradford MA, Jones TH, Bardgett RD et al. 2002. Impacts of soil faunal community composition of model grassland ecosystems. Science 298: 615-618.auna 3 suurusgrupi eemaldamine. Väikseimate loomakeste eemaldamine suurendas oluliselt rohundite ja liblikoieliste osakaalu vorreldes korrelistega; samas taimede biomassi ei mojutanud see kuidagi, makrofauna kohalolek vähendas tugevasti AM kolonisatsiooni
Bragazza L, Bardgett RD, Mitchell EAD, Buttler A. 2014. Linking soil microbial communities to vascular plant abundance along a climate gradient. New Phytol. 205: 1175-1182.
LSU kaasamine ITS-põhise distantsimaatriksi koostamiseksLSU kaasamine ITS-põhise distantsimaa riksi koostamiseks
Serpentiin vs mitteserp mullal Quercus: transplanti katse eri päritolu  muldadega LSU kaasamine ITS-põhise distantsimaatriksi koostamiseksLSU kaasamine ITS-põhise distantsimaa riksi koostamiseks
Fagirhiza tubulosa -kottseen sarn L488; Fagirhiza cystidiophora -sarn Tuber: mosaiikne mantel ja tsüstiidid; Fagirhiza granulosa -Tomentella
Brandt A, de Kroon H, Reynolds HL, Burns JH. 2013. Soil heterogeneity generated by plant-soil feedbacks has implications for species recruitment and coexistence. J. Ecol. 101: 277-286.taimeliikide poolt genereeritud mulla h terogeensu  suureneb teatud taimeliikide vitaalsust
Brandt O, Feldner J, Stephan A, Schröder M, Schnölzer M, Arlinghaus HF, Hoheisel JD, Jacob A. 2003. PNA microarrays for hybridisation of unlabelled DNA samples. Nucl. Ac. Res. 31: e119. valk-DNA arrayd; sekundaar-mass-spektromeetriaga mõõtmine
Brandtberg P-O, Bengtsson J, Lundkvist H. 2004. Distributions of the capacity to take up nutrients by Betula spp. and Picea abies in mixed stands. For. Ecol. Manage. 198: 193–208.
Brasier CM. 1997. Fungal species in practice: identifying species units in fungi. In: Claridge MF, Dawah HA, Wilson MR (eds.). ??? Chapman & Hall. ??? seente liigikontseptsioonid: peab sobivaimaks ja universaalseimaks fülogeneetilist. Pooldav liberaalset mikroliikide liikideks tegemist, sest enamasti on neil oma nishid: parasiitidel pms oma peremehed v substraat. Somaatilist mittesobivust ei pruugi olla, er allopatrilistel juhtudel. Mol andmed pms suudavad eristada patotüüpe
Terfezia terfezioides + Robinia pseudoacacia -mantli ja hartigi võrgustikuta, seene elab korteksirakkude sees, ei parasiteeri, moodustab nn seedimistsoone nagu orhideedel. Viitavad samasuguse assotsiatsiooni peale kuldkanni vahel; sünteesiti ka in vitro
Braun-Lüllemann A, Hüttermann A, Majcherczyk A. 1999. Screening of ectomycorrhizal fungi for degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons. Appl. Microbiol. Biotechnol. 53: 127-132.
Brazma A, Hingamp P, Guackenbush J et al. 2001. Minimum information about a microarray experiment (MIAME): toward standards for microarray data. Nature Genet. 29: 365-371. geeniekspressiooni arrayde standardite pakkuminegeeniekspressiooni ar ayde standardite pakkumine
kontroll: Inocybe spp, Cenococcum; kõdu: Inocybe. Kõdu lisamine vähendab BD, ühtlust (tänu Cenoc-le, mis ei taha varist) Shannoni, Berger-Parkeri ühtluse indeks
Brearley FQ, Scholes JD, Lee SS. 2005. Nitrogen nutrition and isotopic discrimination in tropical ectomycorrhizal fungi. Res. Microbiol. 156: 184-190.
Dipteroc Hopea seemikutel EcM str sõltub puuliigist, valgustatuse tasemest ja P lisamisest
Brearley FQ. 2006. Differences in the growth and ectomycorrhizal community of Dryobalanops lanceolata (Dipterocarpaceae) seedlings grown in ultramafic and non-ultramafic soils. Soil Biol. Biochem. 38: 3407-3410.
Brearley FQ. 2008. The importance of ectomycorrhizas for the growth of dipterocarps and the efficacy of ectomycorrhizal inoculation schemes. QQQ
Brearley FQ. 2011. The Importance of Ectomycorrhizas for the Growth of Dipterocarps and the Efficacy of Ectomycorrhizal Inoculation Schemes . In: Rai M, Varma A, eds. Diversity and Biotechnology of Ectomycorrhizae. PP. 3-17. Springer: Berlin, Germany.
Brearley FQ. 2012. Ectomycorrhizal associations of the Dipterocarpaceae. Biotropica, in press.
Bremer B, Bremer K, Heidari N, Erixon P, Olmstead RG, Anderberg AA, Källersjö M, Barkhordarian E. 2002. Phylogenetics of asterids based on 3 coding and 3 non-coding chloroplast DNA markers and the utility of non-coding DNA at higher taxonomic levels. Mol. Phyl. Evol. 24: 274–301.chl 3 kodeerivat, 3 mittekodeerivat regiooni chl 3 kodeerivat, 3 mittekodeerivat regiooni. Asterids: euasterids ja Ericales sõsarrühmad, Ericales: v palju sugukondi. Cornales Ericales+euasterids sõsarrühm
Brenn N, Menkis A, Grünig CR, Sieber TN, Holdenrieder O. 2008. Community structure of Phialocephala fortinii s. lat. In European tree nurseries, and assessment of the potential of the seedlings as dissemination vehicles. Mycol. Res. 112: 650-662.
Bresinsky A, Jarosch M, Fischer M, Schönberger I, Wittmann-Bresinsky B. 1999. Phylogenetic relationships within Paxillus s. l. (Basidiomycetes, Boletales): separation of a southern hemisphere genus. Plant Biol. 1: 327-333.ploidsusas me mõõtminePaxillus, Tapinella (P. atrotomentosus-väga erinev), Austropaxillus, Gyrodon (sarnane)
Brevik A, Moreno-Garcia J, Wenelczyk J, Blaalid R, Bronken Eidesen P, Carlsen T. 2010. Diversity of fungi associated with Bistorta vivipara  (L.) Delarbre root systems along a local chronosequence on Svalbard. Agarica 29: 15-26.
Bridge P, SpoonerB. 2001. Soil fungi: diversity and detection. Plant Soil 232: 147–154.
mullaseened Antarktikas: v erinevad, dominante pole. Muuhulgas Serendipita, Helotiales mfg, Cladophialophora, ChytridioM
Antarktika seened: ülevaade BD, ökoloogia, biogeo, endeeme vähe
Briggs JC. 2003. The biogeographic and tectonic history of India. J. Biogeogr. 30: 381-388. India bio-ja paleogeograafia: Eraldub Aafrikast 160 MAT, Antarktikast 130 MAT, Madagaskarist 88 MAT, Seisellidest 65 MAT, kollisioon Aasiaga 65-55 MAT, lõplikult 42-55 MAT. pidev ühendus Aafrikaga; ei tekkinud erilisi taimi ega loomi seetottu. India polnud seega kunagi isoleeritud nagu varem arvati. Põhja-India oli ilmselt suur poolsaar v palju saari, kustkaudu levisid Indiasse ja Madagaskarile ka Aasia vormid. Naljakad biogeogr ühendused S-Am-ga
Briggs JC. 2004. The ultimate expanding earth hypothesis. J. Biogeogr. 31: 855-857. vastuväited maa paisumise hüpoteesidele
Brock PM, Döring H, Bidartondo MI. 2009. How to know unknown fungi: the role of a herbarium. New Phytol. 181: 719–724 70% ITS sarnasus, et defineerida perekonda; vanadest eksemplaridest ei saa DNAd õi sekventsi kätte, suurem kontamin; 69% herbaareksemplaridest ei õnnestunud liigini määrata 97% järgi. Korralikust herbaariumis on võimalik saada väga palju oma keskkonnaproovide heaks
Brodie E, Edwards S, Clipson N. 2003. Soil fungal community structure in a temperate upland grassland soil. FEMS Microbiol. Ecol. 45: 105-114. T-RFLP on parem kui DGGE keskkonnaproovide võrdlemisel; popgene; polyvinylpyrrolidone
Broeckling CD, Broz AK, Bergelson J, Manter DK, Vivanco JM. 2008. Root exudates regulate soil fungal community composition and diversity. Appl. Environ. Microbiol. 74: 738-744.
mutualismi ekspluateerimine: eritüübid (konditsionaalne, spets); sanktsioneerimisvõimalus tagab stabiilsuse. Päris ekspluateerijad ei arene mutualistidest, vaid on evol jooksul iseseisvalt tekkinud, mimitseerides mutualiste; pms pole ekspluateerimine v kallis ega mõj oluliselt fitnessi; paljud mutualistid võimaluse korral annavad vähem kui peaks
Brown GK, Udovicic F, Ladiges PY. 2001. Molecular phylogeny and biogeography of Melaleuca, Callistemon and related genera (Myrtaceae). Aust. Syst. Bot. 14: 565-585.Melaleuca levinud AUS-st ja Uus-Kaledooniast SE-Aasiani. Teiste lähiperek -Regelia, Phymatocarpus, Lamarchea, Calothamnus, Eremaea, Callistemon, Beaufortia, Conothamnus levik on palju piiratum. Callistemon on osake Melaleucast. Tasmaanial Melaleuca ja Callistemon. Uus-Kaledoonia Callistemon monofüleet, lähedane N-AUS liikidele. Beaufortia alamsuguk tek vara-paleotseenis v varemM laleuca l vinud AUS-st ja Uus-Kaledooniast SE-Aasiani. T iste lähiperek -Regelia, Phym tocarpus, Lamarchea, Calothamnus, Eremaea, Callistemon, Beaufortia, Conothamnus levik on p lju piiratum. Callistemon on sake Melaleucast. Tasmaanial Mel l uca ja Ca l stemon. Uus-Kaledoonia Callistemon mon füleet, lähedane N-AUS liikidele. Beaufortia alamsuguk tek vara-paleotseenis v varem
poolkõrb: kottseened; stepp: kandseened poolkõrb vs stepp: ilmastiku fluktuatsioonid, mändide vastuvõtlikkus röövliblikatele: mõju sipelgatele, närilistele, ECM seente kolonisatsioonile, resistentsuse hind
Brown JH, Woods Jr, Woods FW. 1968. Root extension of trees in surface soils of the North Craolina piedmont. Bot. Gaz. 129: 126-132.juurt  ulatus aine ülesvõtu järgi puudel 9.6-16.4 (tammel) m
Ion Torrent: seened ITS1: 3M sekventsi keskmpikkusega 130 b; 333K sekventse jäi järgi pärast kvaliteedikontrolle. Palju vigu sekventsi alguses. Seenekooslused muutuvad kui põlengu intervall on 3 a , ent mitte siis kui 6 a. Ion Torrent: se ed ITS1: 3M s kvent i kesk pikkusega 130 b; 333K sekventse jäi järgi pärast kvaliteedikontrolle. Palju vigu sekventsi alguses. 
Browning MHR, Whitney RD. 1993. Infection of containerizes jack pine and black spruce by Laccaria species and Thelephora terrestris and seedling survival and growth after outplanting. Can. J. For. Res. 23: 330-333. Thelephora reostus
Bruelheide H, Nadrowski K, Assmann T, Bauhus J, Both S, Buscot F, Chen XY, Ding BY, DurkaW, Erfmeier A,Gutknecht J, GuoD, Guo LD, HärdtleW, He JS, Klein A, Kühn P, Liang Y, Liu X, Michalski S, Niklaus P, Pei K, Scherer-Lorenzen M, Scholten T, Schuldt A, Seidler G, von Oheimb G,Welk E,Wirth C,Wubet T, Yang XF, Yu MJ, Zhang SR, Zhou HZ, Fischer M, Ma KP, Schmid B. 2014. Designing forest biodiversity experiments: general considerations. illustrated by a new large experiment in subtropical China. Methods
Ecol Evol. doi: 10.1111/2041-210X.12126.
Brun A, Chalot M, Finlay RD, Söderström B. 1995. Structure and function between the ectomycorrhizal association between Paxillus involutus and Betula pendula. I. Dynamics of mycorrhiza formation. New Phytol. 129: 487-493.
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Chilvers GA. 1973. Host range of some eucalypt mycorrhizal fungi. Aust. J. Bot. 21: 103-111. Eukalüpti EcM seened eukalüpti liikide vahel ei vali, ent mändi ei nakata. Samuti ei lähe eukalüptile Suillus ja Rhizopogon
China BOL Group. 2011. Comparative analysis of a large dataset indicates that internal transcribed spacer (ITS) should be incorporated into the core barcode for seed plants. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 19641-19646.taimede (er õistaimede) triipkoodistamiseks ITSil (er ITS2) kõige suurem diskr-võimetaimede (er õistaimede) triipkoodista iseks ITSil (er ITS2) kõige suurem diskr-võime
Chittibabu CV, Parthasarathy N. 2001. Liana diversity and host relationships in a tropical evergreen forest in the Indian Eastern Ghats. Ecol. Res. 10: 519-529.liaanide diversiteet indias sõltub metsamaj intensiivsusest. Eri liaanid eelist eri peremehi, er peenemaid puid. Domin Hiptage, Elaeagnus, Gnetum ulaliaanide diversiteet indias sõltub metsamaj intensiivsusest. Eri liaanid eelist eri peremehi, er peenemaid puid. Domin Hiptage, Elaeagnus, Gnetum ula
Cho J-C, Tiedje JM. 2001. Bacterial species determination from DNA-DNA hybridization by using genome fragments and DNA microarrays. Appl. Environ. Microbiol. 67: 3677-3682. 1-2 kb genoomifragmentide omavah hübridis bakteritel; üldjoontes vastavus 16S rRNA puule; eraldi replikaatide erinevus 2.5-6% (u sama, tüvesiseselt; liigisisene u 6-10%)
Chow C-E T, Kim DY, Sachdeva R, Caron DA, Fuhrman JA. 2014. Topp-down controls on bacterial community structure: microbial network analysis of bacteria, T4-like viruses and protists. ISME J. 8: 816-829. ter Braaki co-correspondence analüüs
Chow CET, Kim DY, Sachdeva R, Caron DA, Fuhrman JA. 2014. Top-down controls of bacterial community structure: microbial network analysis of bacteria, T4-like viruses and protists. ISME J. 8: 816-829.
Christan J, Hahn Ch. 2005. Zur Systematik der Gattung Ramaria (Basidiomycota, Gomphales). Zeitschrift für mykologie, Band 71/1: 7-42. Ramaria morfotaksonoomia
Christoph H. 1921. Untersuchungen über die mykotrophen Verhältnisse der "Ericales" und die Keimung von Pirolaceen. Beih. Bot. Centrabl. 38: 115-158. 
Chu H, Fierer N, Lauber CL, Caporaso JG, Knight R, Grogan P. 2010. Soil bacterial diversity in the Arctic is not fundamentally different from that found in other biomes. Environ. Microbiol. 12: 2998-3006.mullabakterite fülogeneetiline ja liigiline BD on sama arktikas, parasvöötmes ja troopikas
Chu-Chou M, Grace LJ. 1979. Endogone flammicorona as a mycorrhizal symbiont of Douglas fir in New Zealand. N. Z. J. For. Sci. 9: 344-347.
Hydnangium carneum EcM obs eukalüptil ja Nothofagusel NZL
Tuberi identifitseerimine juurtel puhaskultuuri baasil (NZL Pseudotsuga)
Chu-Chou M, Grace LJ. 1985. Comparative efficiency of the mycorrhizal fungi Laccaria laccata, Hebeloma crustuliniforme and Rhizopogon species on growth of radiata pine seedlings. N. Z. J. Bot. 23: 417-424.
mullaseened haavikus Co2 ja O3 tõusu mõju: CO2: kooslus muutub ja laguens aktiivsus kasvab; =3 tõusuga kooslus muutub ja ens aktiivsus kahaneb
Chung MG, Kang SK. 1996. Allozyme genetic and clonal diversity within populations of Chimaphila japonica and Pyrola japonica (Pyrolaceae). Isr. J. Plant Sci. 44: 259-271.
Chutima R, Dell B, Vessabutr S, Bussaban B, Lumyong S. 2011. Endophytic fungi from Pectelis susannae (L.) Rafin (Orchidaceae), a threatened terrestrial orchid in Thailand. Mycorrhiza, in press.
maasiseste viljakehadega seened: Austraalias leiti korraga yle 150 uue liigi; provialade uurimine inimtundides
EcM seened potoroo sitas: palju liike, eriti kandseened. Peaaegu kõik maasiseste viljakehadega
Claridge AW, Trappe JM. 2005. Sporocarp mycophagy: Nutritional, behavioral, evolutionary, and physiological aspects. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 599-611.mükofaa a levik loomadel. Obligaatsed vaid 3 liiki: 1 N-Am, 2 Austr -neil renenud eesmagu eoste ferenteerimiseks. Ainult nendel pos energiabilanss vaid see test toitumisel. Söövad kõiki esinemissag jr väikeste eranditega. 
Claridge AW. Trappe JM, Castellano MA. 2001. Australian truffle-like fungi. X. Gymnopaxillus  (Basidiomycota, Austropaxillaceae). Aust. Syst. Bot. 14: 273-281. Gymnopaxillus Lõuna-Ameerikast ja AUSst
Clark DA, Brown S, Kicklighter DW, Chambers JQ, Thomlinson JR, Ni J. 2001. Measuring net primary production in forests: concepts and field methods. Ecol. Appl. 11: 356-370.produktsiooni mõõtmine: maa peal ja maa all on väga palju komponente ja pot artefakte. Ei paku ka lahendust
Clarke KR. 1993. Non-parametric multivariate analysis of changes in community structure. Aust. J. Ecol. 18: 117–143.
Tom stuposat palju rohkem peale väetamist ja soojendamist, arvukus korrel nitraadi rohkusega. Aeg (juuni vs juuli vs august) mõjutas mõne liigi arvukust oluliselt. Kokku 11 liiki, neist 5 Tom+Thelephora, lisaks Cenoc, Cort, Clavulina, Heb, Inoc, Russ. 9/10 parimast sekventsi vastest tuli UNITEst. 
SWE, HUUMUSKIHIS sügavuti 1 m: ül 5 cm saproobid; 5-10 cm EcM; >10 cm: ErM ja endofüüdid; 1 m süg suureneb uuesti EcM seente osakaal; taimejuurtel ja EcM ning ErM seentel oluline roll C ladenemises kui ei põletaimejuurtel ja EcM ning ErM seentel oluline roll C lad mises kui ei põle
seenekooslused muutuvad sügavuti ja eri moodi põlenud ja põlemata aladel
Clemmensen KE, Michelsen A, Jonasson S, Shaver GR. 2006. Increased ectomycorrhizal abundance after long-term fertilization and warming of two arctic tundra ecosystems. New Phytol. 171: 391-404.
Clemmensen KE, Sorensen PL, Michelsen A, Jonasson S, Ström L. 2008. Site-dependent N uptake from N-form mixtures by arctic plants, soil microbes and ectomycorrhizal fungi. Oecologa 155: 771-783.pea ine osa mulla N-st liigub taimedesse läbi mikro bide. EcM mütseel võttis üles ka glütsiini ja toimetas seda taimedesse.
Läh: Russ. Nigricans, Rhiz Rudus, Rhiz vinicolor, PsTom tristis, eemal Rhiz rudus, R. Vinicolor, PsTom tristis, Tuber aff borchii. Huvitav Peziza limnaea LSU 99%
taimla: Tuber sp., Rhizopogon rudus, Pezizales sp. (5st 3 Pezizalesed); kasvuhoone: Wilcoxina, Tomentella ellisii, Thel terrestris, Rhizopogon spp.,; >16m Rhizopogon spp, Tuber sp (endine), PseudoTom tristis; <6m: Rhizopogon spp., Russ. Nigricans, Pstom tristis; vanad puud: Cenoc, PsTom, Russ chloroides; Kokku metsas domin. Athelioid, Thelephoroid, Russuloid, Inocybe
Pseudotsuga 3 säilikpuul eri aladel 10 proovis: 10-24 liiki
Cline MS, Smoot M, Serami E, Kuchinsky A, Landys N, Workman C and 26 others. 2007. Integration of biological networks and gene expression data using Cytoscape. Nat. Protoc. 2: 2366-2382. network anal: Cytoscape proge, juhised
Co-David D, Langeveld D, Noordeloos ME. 2009. Molecular phylogeny and spore evolution of Entolomataceae. Persoonia 23: 147-176. Entolomataceae: perek Clitopilus (sisald Rhodocybe) ja Entoloma monofüleetilised; maasisesed VK tek 2 korda; EcM rühmadega maasisesed ei kattu; EcM rühmad Rhodopolioid ja Prunuloides klaadides 2 rühmana
bakterite fylogeneesi ja systemaatika probleemid, eriteooriad, kohastumused, liigiteke, 
Cohen R, Hadar Y, Yarden O. 2001. Transcript and activity levels of different Pleurotus ostreatus peroxidases are differentially attacked by Mn2+. Environ. Microbiol. 3: 312-322.RT-PCR MnP transkriptide mootmiseks VP, MnP Pleurotus ostreatus -Mn2+ mojul mone 4st isosüümist transkriptide arv kasvab, monel langeb; eri MnP ja VP genide praimerid
mullaproovidest analüüs on sama efektiivne kui juurte püro EcM seente uuringuteks; tuvastasid ka Oomycota ITS6-ITS7 primeritega Phytophthora praimerid ITS6-ITS8 on mittespetsiifilised
Coince A, Cordier T, Lengelle J, Defossez E, Vacher C, Robin C, Bueé M, Marcais B. 2014. Leaf and root-associated fungal assemblages do not follow similar elevational diversity patterns. PLoS One 9:e100668.ehtede j  juurtega assots seente liigirikkus ei muutu kõrgusgradiendil. Juuri mõj ruum 45%, pH 9%, temp 9%; lehtedel ruum 52%, temp 15%, pH 5%. Juurte ja leheseente BD väga sarnane
Cole JR, Wang Q, CardenasE, Fish J, Chai B, Farris RJ, Kulam-Syed-Mohideen AS, McGarrell SM, Marsh T, Garrity GM, Tiedje JM. 2009. The Ribosomal Database Project: improved alignments and new tools for rRNA analysis. Nucl. Ac. Res.  37: D141-D145
Cole L, Orlovich DA, Ashford AE. 1998. Structure, function, and motility of vacuoles in filamentous fungi. Fung. Gen. Biol. 24: 86–100.
Coleman AW. 2009. Is there a molecular key to the level of 'biological species' in eukaryotes? A DNA guide. Mol. Phyl. Evol. 50: 197-203. Barcoding: pakuvad ITS2 kui sobilikku kõigile eukarüootidele, kuna sel on konserv sek str
hüpogeilised seened: eri eelistused raie suhtes, üldjuhul raiudes diversiteet ja biomass vähenevad
Colgan W, Castellano MA, Bougher NL. 1995. NATS truffle and truffle-like fungi 2: Kjeldsenia aureispora  gen. et sp. nov., a truffle-like fungus in the Cortinariaceae. Mycotaxon 55: 175-178. Kjeldsenia gen nov, arv EcM Calif
Thelephora, Rhizopogon, Cenococcum
Betula: Lacc proxima, Thel terr, Lact hepatic, Cenoc; mänd: Rhizop, Suill varieg, Lact hepat, Suill bov, Thel terr; vanadel puudel domin Lact hepat, Russ emetic, Cenoc. Lact rufus
Collins Johnson N, Wilson GWT, Miller RM, Bowker MA. 2015. Mycorrhizal phenotypes and the Law of the Minimum. New Phytol. 205: 1473–1484.limiteerivad toitained mõj mükoriisa kasutegurit. AM on pos mõjuga kui N/P üle 14. AM pos efekt kaob kui P-rikast mulda N-väetada. P-vaese mulla N-väetamine suurendab mükoriisa mõju, sest taimed allokeerivad rohkem maa alla.
Collins RA, Cruickshank RH. 2013. The seven deadly sins of DNA barcoding. Mol. Ecol. Res. In press. barcoding: isendi määramise ja liigituvastamise ning uute liikide leidmise eesmärkide segiajamine; puudulik liikideks jagamine a priori!; NJ puude kasutamine liikide eristamiseks parafüleetilisuse või incomplete lineage sorting fenomeni tõttu; K2P distantside asemel tuleks kasutada toor-distantse; bootstrap väärtuste ületähtsustamine; jäikade v valede läviväärtuste kasutamine; barcoding gap vale inerpretatsioon - on lokaalne gap ja nn. globaalne gap üle kõigi taksonite
Colpaert JV, Muller LAH, Lambaerts M, Adriaensen K, Vangronsveld J. 2004. Evolutionary adaptation to Zn toxicity in populations of Suilloid fungi. New Phytol. 162: 549–559.
Colpaert JV, van Assche JA, Luijtens K. 1992. The growth of extramatricial mycelium of ectomycorrhizal fungi and the growth response of Pinus sylvestris L. New Phytol. 120: 127-135.
Colpaert JV, van Laere A. 1996. A comparison of the extracellular enzyme activities of two ectomycorrhizal and a leaf saprotrophic basidiomycete colonizing beach leaf litter. New Phytol. 133: 133-141. vs ECM vs saprotroof: proteaasid, PPO, peroksüdaasid…oluline erinevus
Colpaert JV, van Tichelen KK, van Assche JA, van Laere A. 1999. Short-term phosphorus uptake rates in mycorrhizal and non-mycorrhizal roots of intact Pinus sylvestris seedlings. New Phytol. 143: 589 –597
Colpaert JV, van Tichelen KK. 1996. Decomposition, nitrogen and phosphorus mineralization from beech leaf litter colonized by ectomycorrhizal or litter-decomposing basidiomycetes. New Phytol. 134: 123-132.
Suillus: liigisisene ISSR; normaalne vs metallireostusalal ISSR: 3 praimerit
Colwell RK, Lees DC. 2000. The mid-domain effect: geometric constraints on the geography of species richness. Trends Ecol. Evol. 15: 70-77.liigirikkus on suurem madalamatel laiustel (Rapoporti seadus) ja madalates mägedes, sest need hõlmavad mfg laia amplituudiga liikeliigirikkus on suurem madalamat l laiustel (Rapoporti seadus) j madalates mäged s, sest need hõlmavad mfg laia amplituudiga liike
Colwell RK, Mao CX, Chang J. 2004. Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-based species accumulation curves. Ecology 85: 2717–2727.
Colwell RK. 2006. EstimateS: statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 8. Persistent URL <purl.oclc.org/estimates>.
Cistus: EcM liikide arv230 liiki, domin Russula+Lact, Cort, Inocybe, Amanita, Hygrophorus, Hebeloma. 35 liiki on Cistuse-spetsid: sh Cort, Lact, Russ, Inoc, Hebel jt
Comandini O, Rinaldi AC, Kuyper TW. 2010. Measuring and estimating ectomycorrhizal fungal diversity: a continuous challenge. In: ... EcM eluviis on taimedel tekkinud 25-26 korda
Comandini O, Rinaldi AC, Kuyper TW. 2012. Measuring and estimating ectomycorrhizal fungal diversity: a continuous challenge. Pp. 165-200 in Pagano, M.C. [editor] Mycorrhiza:Occurrence in Natural and Restored Environments. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY.
Combier J-P, Melayah D, Raffer C, Gay G, Marmeisse R. 2003. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation as a tool for insertional mutagenesis in the symbiotic ectomycorrhizal fungus Hebeloma cylindrosporum. FEMS Microbiol. Lett. 220: 141-148.
Comes HP. 2004. The Mediterranean region -a hotspot for plant biogeographic research. New Phytol. 164: 11-14. Vahemeremaad, Kanaari saared jms taimede BD tsentrina: refuugiumid, endeemid, reliktid, välja ja sisserände strateegiad
Condit R, Lao S, Singh S, Esufali A, Dolins S. 2013. Data and database standards for permanent forest plots in a global network. For. Ecol. Manage. 316: 21–31.tree diversity network: metaandmete standardid ja nende tähtsus globaalseteks uuringuteks
Condit RJ, Ashton P, Balslev A, Brokaw N, Bunyavejchewin S, Chuyong G. 2003.  Plant diversity and complexity patterns: local, regional and global dimensions. Biol. Skrift. 55: 565-582.
erinev eritüüpi kõduga kottides. Suilloidne seen eelistas männikõdukolonisats oon sõltus kõdutüübist; maapinna kulukotte juured ei koloniseerinud. Eri dominandid erineval kõdul: suilloidne seen domineeris männiokastel
Contreras-Medina R, Vega IL. 2002. On the distribution of gymnosperm genera, their areas of endemism, and cladistic biogeography. Aust. Syst. Bot. 15: 193-203.Paljasseemnetaimed: enim endeeme S-Hiinas. Sh Kolumbias perek. Chigua
Cook KL, Layton AC, Dionisi HM, Fleming JT, Sayler GS. 2004. Evaluation of a plasmid-based 16S–23S rDNA intergenic spacer region array for analysis of microbial diversity in industrial wastewater. J. Microbiol. Meth. 57: 79-93.reoveebakterite IGS: palju varieeruvam ja seega täpsem; sihtmärk rDNA ca 700 nu; probe: plasmiid+originaalorg DNA tükk ? Pikkusega. Plasmiid sisaldab normaliseerijana ka kanamütsiini geeni. 5 kordust
Cook KL, Sayler GS. 2003. Environmental application of array technology: promise, problems and practicalities. Curr. Opin. Biotechnol. 14: 311–318. array keskkonnaproovidest: identifitseerimine, cDNA analüüs, võrdlev genoomika. Spotitud vs sünteesitud ja klaas vs nailon-arrayd. Ülevaade
Cook LG, Crisp MD. 2005. Not so ancient: the extant crown group of Nothofagus represents a post-Gondwanan radiation. Proc. R. Soc. B  272: 2535–2544.Nothofagus u 84 MYA; Fagales u 90 MYA; Nothofaguse praegune levik pole ilmselt mandrite triivi tulemus vaid väljasuremiste, hiliste liigitekete ja LDD tulemusNothofagus u 84 MYA; Fagales u 90 MYA; Nothofaguse pra gune lev k po e ilmsel  m ndrite triivi tulemus vaid väljasuremiste, hiliste liigitekete ja LDD tulemus
Cooke DEL, Drenth A, Duncan JM, Wagels G, Brasier CM. 2000. A molecular phylogeny of Phytophthora  and related oomycetes. Fung. Genet. Biol. 30: 17-32. Phytophthora jt oomütseetide fülogeneesiks ja liikide eristamiseks ITS sobib, ent paljud lähedased liigid ja hübriidid pole eristatavad. Praimerid ITS6, ITS7, ITS8, mis on vastavalt ITS1, ITS2 ja ITS3 analoogidPhytophthora jt oomütseetide fülogeneesik  ja liikide eristamiseks ITS sobib, ent paljud lähedased liigid ja hübriidid pole eristatavad. Praimerid ITS6, ITS7, ITS8, mis on vastavalt ITS1, ITS2 ja ITS3 analoogid
märgala connecticutis: Populus deltoides ja Salix nigra mood nii EcM kui AM
Cooper JA, Leonard P. 2012. Boletopsis nothofagi  sp. nov. associated with Nothofagus in the Southern Hemisphere. MycoKeys 3: 13-22.
EcM seened väidet. Kolonis sõnajalgu NZL kui läheduses on Nothofagus v mänd. Kultuuridega nakatumine ebaõnnestus; leptospermum mood EcM siis kui on Männi või Nothofaguse lähedal, muidu mood AM.EcM seened väidet. Kolonis sõnajalgu NZL kui läheduses on Nothofagus v mänd. Kultuuridega nakatumine ebaõnnestus; leptospermum mood EcM siis kui on Männi või Nothofaguse lähedal, muidu mood AM.
Cooper N, Jetz W, Frecleton RP. 2010. Phylogenetic comparative approaches for studying niche conservatism. J. Evol. Biol. 23: 2529-2539. fülogeneetilise signaali tuvastamine erinevatel juhtudel ja eri evol küsimuste jaoks. Nullmudelidfülogeneeti se sign al  tuvastamine erinevatel juhtude ja eri evol küsimuste jaoks. Nullmudelid
lehtel/s kasvavatel seentel kooslusi mõj pöögi isendite geneet kaugus (Mantel) ja puu-siseselt lehtede kaugus
Cork SJ, Nutritional value of hypogeous fungus for a forest-dwelling ground squirrel. Ecology 70: 577-586.orav Spermophilus sööb palju Elaphomycest: eoseid ei söö, sest need ei seedu; seedib kitiini, seenes palju kättesaamatut N
Corlett RT, Primack RB. 2006. Tropical rainforests and he need for cross-continental comparisons. Trends Ecol. Evol. 21: 104-110.troopilised ökosüs eri mandritel on oma funktsionaalsete gruppide poolest erinevad vrd varemarvatuga, samas esineb v palju ka konvergentsi. Eriti just saartel olevates metsades on puudus mõningatest funkts rühmadest, mida invasiivsed liigid võivad eriti kergesti ära kasutadatroopilised ökosüs eri mandritel on oma funktsionaalsete gruppid  poolest erinevad vrd varemarvatuga, samas esineb v palju ka konvergentsi. Eriti ju saartel olevates metsades on puudus mõningatest funkts rühmadest, mida invasiivsed liigid võivad eriti kergesti ära kasutada
AM, EcM, ErM puittaimed erinevad C-ökonoomika poolest - kasvukiirus, lehtede lagunemineA , EcM, ErM puittaimed eri evad C-ökonoomi  poolest - kasvukiirus, l hted  lagunemine
Cornelissen JHC. 1996. An experimental comparison of leaf decomposition rates in a wide range of temperate plant species and types. J. Ecol. 84: 573-582.
Corner EJH. 1966. Clavarioid genera and Thelephora from the Congo. Bull. Jard. Bot. L'Etat 3: 257-279. Congo DR: 2 liiki Thelephorat ja hulk klavarioidseid liike
Corner EJH. 1966. Species of Ramaria (Clavariaceae) without clamps. Trans. Br. Mycol. Soc. 49: 101-113. Ramaria pannaldeta liikide süstemaatika üle maailma
Gomphus, Clavariadelphus, Paxillus, Gloeocantharellus: võrdlus ja hüpt fülogen seosed
Corradi N, Croll D, Colard A, Kuhn G, Ehinger M, Sanders IR. 2007. Gene copy number polymorphisms in an arbuscular mycorrhizal fungal population. Appl. Environ. Microbiol. 73: 366-369. 16S rDNA geeni koopiate arv kõigub AM-seentel 2-4 korda Glomus intraradicesel
Correa A, Gurevitch J, Martins-Loucao MA, Cruz C. 2012. C allocation to the fungus is not a cost to the plant in ectomycorrhizae. Oikos 121: 449-463.
Corsaro D, Walochnik J, Venditti D, Steinmann J, Müller K-D, Michel R. 2014. Microsporidia-like parasites of amoebae belong to the early fungal lineage Rozellomycota. Parasitol. Res. 113: 1909–1918. Rozellomycota: siia kuuluvad ka amööbide parasiidid. Mõnedel leidub ITS2. Aphelidea on varaseim seente rühm või seente sõsarrühm
Cottenie K, de Meester L. 2003. Comment to Oksanen (2001): reconciling Oksanen (2001) and Hurlbert (1984). Oikos 100: 394-396. pseudoreplikatsiooni võib kasutada juhul kui see on arusaadav ja vältimatu. Keskpos lähenemine
Cotton TEA, Fitter AH, Miller RM, Dumbrell AJ, Helgason T. 2015. Fungi in the future: interannual variation and effects of atmospheric change on arbuscular mycorrhizal fungal communities. New Phytol. 205: 1598–1607.AMF: CO2 mõj kooslust 3,5%, osoon 0%; ent katse-aasta mõjutab 42%. S.t. samal põllul eri aastatel võib AMF kooslus suurel määral muutuda. Vb hoopis eraldusmeetodi efekt?
Courty PE, Bréda N, Garbaye J. 2007. Relation between oak tree phenology and the secretion of organic matter degrading enzymes by Lactarius quietus ectomycorrhizas before and during bud break. Soil Biol. Biochem. 39: 1655–1663. 
Courty P-E, Bueé M, Diedhiou AG, Frey-Klett P, Le Tacon F, Rineau F, Turpault M-P, Uroz S, Garbaye J. 2010. The role of ectomycorrhizal communities in forest ecosystem processes: new perspectives and emerging concepts. Soil Biol. Biochem. 42: 679-698.ECM koosluste tähtsus metsa ökosüstee ides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt tseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
EcM seente kooslus ja seeneliikide ensüümitoodang on väga erinevad A1 vs A2 horisondis ning Aprillis vs Jaanuaris. Seeneliigii eri ensüümide tootmise osakaal erineb ligi 10x
O: Tom sublil, Lact quietus, Tom lilgris; A -Cenoc, Lact quietus, Russula1, Russ ochrol. Kolmel dominandil suured erinevused O vs A (Tom sublil, Tom lilgris, Tom3 O-s; Cenoc A-s)
Courty P-E, Labbe J, Kohler A, Marcais B, Bastien C, Churin JL, Garbaye J, Le Tacon F. 2011. Effect of poplar genotypes on mycorrhizal infection and secreted enzyme activities in mycorrhizal and non-mycorrhizal roots. J. Exp. Bot. 62: 249-260. haava liigisisene var mõju on Laccaria bicolori kolonisatsioonile ja ens aktiivsusele suur, ent kumbki tunnus pole päritavad; mitte-EcM juurtel palju madalam akt kui EcM juurtel
Courty P-E, Pouysegur R, Buee M, Garbaye J. 2006. Laccase and phosphatase activities of the dominant ectomycorrhizal types in a lowland oak forest. Soil Biol. Biochem. 38: 1219-1222. EcM seentel lakaasi aktiivsuse tipp kevadel -arvseotud N omastamisega; fosfataasi tipp talvel -arv P omastamine kõdust, et kevadel kasvu jätkata; Cort anomalus ja Lact quietusel on sarn fosfataasi ja lakaasi akt mustrid -arv sama funktsioon; Xerocomusel muster erinev
Courty P-E, Pritsch K, Schloter M, Hartmann A, Garbaye J. 2005. Activity profiling of ectomycorrhiza communities in two forest soils using multiple enzymatic tests. New Phytol. 167: 309-319. eri EcM-seentel eri ensüümide aktiivsus. S. O siiski v varieeruv eri paikades, eri sügavusel. Näitab, et seentel on palju potentsiaali, mis avaldub eri tingimustes
Courty P-E, Walder F, Boller T, Ineichen K, Wiemken A, Roustea A, Selosse M-A. 2011. Carbon an d nitrogen metabolism in mycorrhizal networks and mycoheterotrophic plants of tropical forests: a stable isotope analysis. Plant Physiol. 156: 921-961.AM-süsteemides AM spoorid vs taimejuured vs taim l hed vs mükohet: troop MH aimedel madal N conc; 13C rikastatus sama, mis AM juurtel ja AM eostel; 15N ka sarnane. 13C phul on erinev understorey leaves vs MH leaves, mida tuleks omavahel võrrelda
Coutts MP, Nicoll BC. 1990. Growth and survival of shoots, roots, and mycorrhizal mycelium in clonal Sitka spruce during the first growing season after planting. Can. J. For. Res. 20: 861-868. 
Coutts MP, Nicoll BC. 1990. Waterlogging tolerance of roots of Sitka spruce clones and of strands ftom Thelephora terrestris mycorrhizas. Can. J. For. Res. 20: 1894-1899.
Coutts MP, Philipson JJ. 1978. Tolerance of tree roots to waterlogging. I. Survival of Sitka spruce and lodgepole pine. New Phytol. 80: 63-69.
Coutts MP, Philipson JJ. 1978. Tolerance of tree roots to waterlogging. II. Adaptation of Sitka spruce and lodgepole pine to waterlogged soil. New Phytol. 80: 71-77.
Coutts MP. 1982. Tolerance of tree roots to waterlogging. V. Growth of woody roots of Sitka spruce and lodgepole pine in waterlogged soil. New Phytol. 90: 467-476.
Covacevich F. 2010. Molecular Tools for Biodiversity and Phylogenetic Studies in Mycorrhizas: The Use of Primers to Detect Arbuscular Mycorrhizal Fungi. In: Thangadurai D, Busso CA, Hijri M. Mycorrhizal Biotechnology. Science Publishers, Enfield, NH, USA.
Covain R, Dray S, Fisch-Muller S, Montoya-Burgos JI. 2008. Assessing phylogenetic dependence of morphological traits using co-inertia prior to investigate character evolution in Loricariinae catfishes. Mol. Phyl. Evol. 46: 986–1002.fülogeneetiliste dummyde konstrueerimine node'de kaupafülogeneetilist dummyd  konstrueerimine node'de kaupa
USA, GE: Pinus strobus: vs metsavabad laigud. Laikudes vähem liike; eriti pärast 2 a tormiheidet liikide arv väheneb noortel seemikutel
Cozzolino S, Widmer A. 2005. Orchid diversity: an evolutionary consequence of deception? Trends Ecol. Evol. 20: 487-494. Orhideedel on algne eluviis petmine nektari puudumise labi, millest on korduvalt tek nektariga vormid. Petvatel gruppidel geneetiline diversiteet palju vaiksem (inbreeding?)
Craine JM, Elmore AJ, Aidar MPM, Bustamante M, Dawson TE, Hobbie EA and 14 others. 2009. Global patterns of foliar nitrogen istopes and their relationships with climate, mycorrhizal fungi, foliar nutrient concentrations, and nitrogen availability. New Phytol. 183: 980–992.
Gnetales triiases, juuras, kriidis laialt levinud, hiljem kasvab koos soontaimedega madalatel laiustel, makrofossiile väga vähe
alpiaasal USA Rocky Mountains: EcM taimed vaid Betula, Salix, Bistorta vivipara, Dryas octop., ÜLEVAADE varasematest uuringutest, millest järeldab, et Pedicularisel on arktikas EcM (Stutz, Väre, Kohn&Stasovski) ja Alpi vöötmes AM. EcM leitud vel Vaccinium uliginosum (Stutz), Potentilla hyparctica (Bledsoe); Kobresia myosuroides
USA Kordiljeerides
Inocybe lacera, Paxillus vernalis, Laccaria proxima. Muuhulgas Populirhiza nigra (Tom) leidus vaid lagupuidus
Crisci JV, Sala OE, Katinas L, Posadas P. 2006. Bridging historical and ecological approaches in biogeography. Aust. Syst. Bot. 19: 1-10. biogeo eri valdkonnad. Oluline ühitada ajalooline ja ökol biogeo eriti looduskaitse seisukohalt
Crisp MD, Arroyo MTK, Cook LG, Gandolfo MA, Jordan GJ, McGlone MJ, Weston PH, Westoby M, Wilf P, Linder HP. 2009. Phylogenetic biome conservatism on a global scale. Nature 458: 754-756.fülogeneetiline konservatiivsus bioomide muutmise osas lõuna-parasvöötme taimedel; hüpped toimuvad pigem sarnaste bioomide vahel, nt kuiv vs sklerofüll
Crisp MD, Burrows GE, Cook LG, Thornhill AG, Bowman DMJS. 2011. Flammable biomes dominated by eucalypts originated at the Cretaceous-Palaeogene boundary. Nature Comm. 2.193.Eucalyptus ja seotud EcM Myrtaceae tek vara-Paleogeenis. EcM gruppe ilmselt 3. Eukalüptidel võimaldas savanni kolida tänu võrsumise võime teke, mida pole vihmametsa liikidel. Miotseenis olid levinud ka SE aasias, NZL, Patagoonias koos Casuarinaceae-gaEucalyptus ja seotud EcM Myrtaceae tek vara-Paleogeenis. EcM gruppe ilmselt 3. Eukalüpt el võimaldas savanni olida tänu võrsum se võ me teke, mida pole vihmametsa liikidel. Miotseenis olid levinud ka SE aasias, NZL, Patagoonias koos Casuarinaceae-ga
Crisp MD, Cook L, Steane D. 2004. Radiation of the Australian flora: what can comparisons of molecular phylogenies across multiple taxa tell us about the evolution of diversity in present-day communities? Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 359: 1551-1571.A staalia kaasaegsed koo lused on t k kliimamuut ste tagajärjel. E ne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Crisp MD, Cook LG. 2003. Molecular evidence for definition of genera in the Oxylobium group (Fabaceae: Mirbelieae). Syst. Bot. 28: 705-713. Mirbelieae (Gastrolobium , Chorizema, Podolobium, Mirbelia, Oxylobium, Otion, Callistachys) kuuluvad AUS endeemsesse Mirbelieae triibusesseMirbelieae (G strolobium , Chorizema, Podolobium, Mirbelia, Oxylo ium, Otion, Callistachys) kuuluvad AUS endeemsesse Mirbelieae triibusesse
Crisp MD, Cook LG. 2011. Cenozoic extinctions account for the low diversity of extant gymnosperms compared with angiosperms. New Phytol. 192: 997-1009. paljasseemnetaimede kroonirühmad on väga noored (v.a. Pinaceae) vrd Angiosp-ga. Pinaceae kroonirühmad harunesid 100 MYA
Crisp MD, Cook LG. 2012. Phylogenetic niche conservatism: what are the underlying evolutionary and ecological causes? New Phytol. 196: 681-694.fülogeneetiline nisi konserva ism: ülevaade, null-mudelid, seda põhjustavad tegurid fülogeneetiline nisi konservatism: ülevaade, null-mudelid, seda põhjustavad tegurid
Crisp MD, Laffan S, Linder HP, Monro A. 2001. Endemism in the Australian flora. J. Biogeogr. 28: 183-198. Austraalia endemism: korrekteeritud endemism parim mõõde. Ei lange kokku liigirikkaimate aladega. Endemismi keskused: SW Aus, Cairns, Brisbane-Sydney, Adelaide, Tasmaania. Cape Yorki floora palju sarnasem PNG teatud aladele kui muule Austraaliale. Keskosas vähe endeeme, sest jääajal kliima muutlik ja kitsad endeemid surid välja
Crisp MD. 2001. Historical biogeography and patterns of diversity in plants, algae and fungi: introduction. J. Biogeogr. 28: 153-155. VIITED mol fülogeograafiale
Crosby LD, Criddle CS. 2003. Understanding bias in microbial community analysis techniques due to rrn operon copy number heterogeneity. Biotechniques 34: 2-9. rDNA, rRNA geenide koopiate erinevatest arvust organismidel tulenevad kõrvalekalded molekulaarsetes identifitseerimismeetodites. Suure koopiaarvuga ruderaalid amplifitseeritakse samuti eelistatult. ARISA ülehindab kõvasti liigirikkust
Crowther TW, Boddy L, Jones TH. 2011. Species-specific effects of soil fauna on fungal foraging and decomposition. Oecologia 167: 535-545.
Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel
Cruz D, Suarez JP, Kottke I, Piepenbring M, Oberwinkler F. 2011. Defining species in Tulasnella by correlating morphology and nrDNA ITS-5.8 sequence data of basidiomata from a tropical Andean forest. Tulasnella VK ECU, mis mood OrM, kuuluvad ühte liiki
Cubero OF, Crespo A, Fatehi J, Bridge PD. 1999. DNA extraction and PCR amplification method suitable for fresh, herbarium-stored, lichenized, and other fungi. Plant Syst. Evol. 216: 243-249.DNA ekstraheerimise uus meetod CTABi pohjal, kus muudetud on kontsentratsioone ja merkaptoetanooli asendab polyvinylpyrrolidone. Korvaldab paremini igasugu polysahh ja fenoolod
Cuenoud P, Savolainen V, Chatrou LW, Powell M, Grayer RJ, Chase MW. 2002. Molecular phylogenetics of Caryophyllales based on nuclear 18S rDNA and plastid RBCL, ATPB and MATK DNA sequences. Am. J. Bot. 89: 132-144.Caryophyllales. EcM mood klaade 3: Nyctaginaceae, Coccoloba, Bistorta. Viimased on eriklaadides Polygonaceae suguk. (lähiperek Brunnichia, Eriogonum, Ruprechtia, Triplaris, Persicaria, Koenigia)
Cui M, Caldwell MM. 1996. Facilitation of plant phosphate acquisition by arbuscular mycorrhizas from enriched soil patches. I. Roots and hyphae exploiting the same soil volume. New Phytol. 133: 453-460.
Cui M, Caldwell MM. 1996. Facilitation of plant phosphate acquisition by arbuscular mycorrhizas from enriched soil patches. II. Hyphae exploiting root-free soil. New Phytol. 133: 461-467.
Cullen DW, Hirsch PR. 1998. Simple and rapid method for direct extraction of microbial DNA from soil for PCR. Soil Biol. Biochem. 30: 893-993. DNA eraldamine mullast: kõrged temp (70*C) ja sügavkülm-matsereerimine soodustavad humiinhapete kaasa tulemist (vrd kuulikestega lõhkumine); PVPP-columni etapp kasulik puhastamisel humiinhapetest; isopropanool parem kui teised (vahet pole, kas +20*C vs -20*; 1h vs 18h)
Cullings K, Courty P-E. 2009. Saprotrophic capabilities as functional traits to study functional diversity and resilience of ectomycorrhizal community. Oecologia 161: 661-664. EcM tippudel avalduvad ensüümid rohkem kui lisada varist; NM juurte aktiivsus ei muutu; EcM juurtel 300-400x kõrgem fosfataasi aktiivsus
Cullings K, Ishkhanova G, Henson J. 2008. Defoliation effects on enzyme activities of the ectomycorrhizal fungus Suillus granulatus in a Pinus contorta (lodgepole pine) stand in Yellowstone National Park. Oecologia 158: 77-83. ARV et Suillus granulatus suudab täielikult puitu lagundada, eriti siis kui peremeespuu on 50% okastest vabastatud. Kõigi ensüümide aktiivsus tõuseb 2-3 korda defol. Aladel
Tylospora1, Tylospora2, Piloderma, Elaphomyces (Eupenicillium); väidet Cenoc ei talu ja Unkn1 eelistab kasvada roogitud okastega plottides. Ent analüüs on vale ja liike üldse saadi kahtlaselt vähe. Kogu kooslus ei muutunud
kontroll: Cortinarius sp; infektsiooniga: Russula aff vinosa, Piloderma sp, Cortinarius sp. Jääb ebaselgeks, mis määral kooslus ikkagi muutus, sest alasid oli 3 ja esitati vaid kogusumma
Cullings K. 2000. Peassessment of the phylogenetic relationships of some members of Monotropoideae based on partial 28S ribosomal RNA gene sequencing. Can. J. Bot. 78: 1-2. Monotropa: arv koosneb kahest morf identsest ent fyl kaugest krypt liigist voi on sekveneeritud vale materjali
kuumaveeallikate ala: Dermocybe, Inocybe (K 73%), Cenococcum puudus; mujal Rhizopogon, Cantharellaceae sp. ITS1F/4-4B 2RE x2 test liikidele eraldi
Russula sp, Inocybe sp, Cort1, Cort2, Hygroph; liigirikkaim Cort, Russu/Lact, Inocybe ITS1F/4B 2RE
Cullings KV, Vogler DR. 1998. A 5.8S nuclear ribosomal RNA gene sequence database: applications to ecology and evolution. Mol. Ecol. 7: 919-923. 5.8 S nu RDNA andmebaas: taimed, seened, loomad
muidu: Suillus granulatus, Cortinariaceae sp, Wilcoxina mikolae, Agaricales sp; kõdus S. Granulatus, Cortinariaceae spkõdu l samine: suurendas kolonisatsiooni, vähendas liigirikkust
seenlillelistel: Pterospora andromedea: Rhizopogon subcaerulescens grupp; Monotropa hypopithys: suilloidid; M. Uniflora: Russulaceae; Sarcodes sanguinea: suilloidid, kantarelloidid
kontroll: Inocybe, Cortinarius; nylitud: Agaric1, Suillus, russula. Liigirikkaim Cortinarius, Russula; kui ühe puuliigi okkaid nüliti, läksid seda eelistanud seened üle teisele (männilt kuusele); kontrollalal kyllalt suur peremehe-eelistusITS1F, ITS1, ITS4, ITs4b kombin, 2RE; sekv mtDNA
Cullings KW, Vogler DR. 1998. A 5.8S nuclear ribosomal RNA gene sequence database: applications to ecology and evolution. Mol. Ecol. 7: 919-923. 5.8S nu-rDNA ITS vs 5.8S
Cullings KW. 1992. Design and testing of a plant-specific primer for ecological and evoluionay studies. Mol. Ecol. 1: 233-240. taimespets praimer 28KJ; lihtne DNA ealdamisprotseduur: 100yl CTAB+2xkloroform
Cullings KW. 1996. Single phylogenetic origin of ericoid mycorrhizae within the Ericaceae. Can. j. Bot. 74: 1896-1909. kanarbikulaadsed: ektost erikoidse, arbutoidse ja monotropoidse hypoteetiline teke
Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga
Curlevski N, Chambers SM, Anderson IC, Cairney JWG. 2009. Identical genotypes of an ericoid mycorrhiza-forming fungus occur in roots of Epacris pulchella (Ericaceae) and Leptospermum polygalifolium (Myrtaceae) in an Australian sclerophyll forest. FEMS Microbiol. Ecol. 67: 411-420.
seened AUS mullas: DGGE (59 OTU), RFLP (290 OTU), 91 RFLP tüübist sai pärast sekveneerimist 68, millest 5 olid arv kimeerid. Domin Mortierella (9), Trichosporon-Cryptococc (4)DGGE (59 OTU), RFLP (290 OTU), 91 RFLP tüübist sai pärast sekveneerimist 68, millest 5 olid arv kimeerid.DGGE (5  OTU), RFLP (290 OTU), 91 RFLP tüübist sai pära sekveneerimist 68, millest 5 olid arv kimeerid.
Currah RS, Smreciu EA, Hambleton S. 1990. Mycorrhiza and mycorrhizal fungi of boreal species of Platanthera and Coeloglossum (Orchidaceae). Can. J. Bot. 68: 1171-1181.
Currah RS, Zelmer C. 1992. A key and notes to the genera of fungi mycorrhizal with orchids and a new species in the genus Epulorhiza. Rept. Tottori Mycol. Inst. 30: 43-59.
Currie CR, Wong B, Stuart AE, Schultz TR, Rehner SA, Mueller UG, Sung G-H, Spatafora JF, Straus NA. 2003. Ancient tripartite coevolution in the attine ant-microbe symbiosis. Science 299: 386-387.xxx Pseudoagaricus-sipelgas-parasiit, parasiidiparasiidi koevolutsioon; väga sarnane
Currie DJ, Mittelbach GG, Cornell HV, Field R, Guegan JF, Hawkins BA, Kaufman DM, Kerr JT, Oberdorff T, O’Brien E, Turner JRG. 2004. Predictions and tests of climate-based hypotheses of broad-scale variation in taxonomic richness. Ecol. Lett. 7: 1121–1134.
prokarüootide BD arvutamine toetudes lognormaalsele jaotusele, indiviidide arvule mullas ja mol taustuuringutele, dominantsusele; arvukus väikeses ja laias skaalas: ookean: 160/ml; muld: 6400-38000/g, 4*10e6/t, muld glob>4.5*10e6; meres kogu: 2*10e6; prokarüoo ide BD arvutamine toetudes lognormaals le jaotusele, indiviidide arvule mullas ja mol taustuuringutele, dominantsusele; arvukus väikeses ja laias skaalas: ookean: 160/ml; muld: 6400-38000/g, 4*10e6/t, muld glob>4.5*10e6; meres kogu: 2*10e6; 
Daft MJ, Okusanya BO. 1973. Effect of Endogone mycorrhiza on plant growth. V. Influence of the infection on the multiplication of viruses in tomato, petunia and strawberry. New Phytol. 72: 975-983.
xxx, 6 a jooksul: domin. Cortinarius spp., Russulaceae Taxotron, probleemid kott-vs-kandseened, PCR, RFLP Sörenseni I.
Dahlberg A, Nikolova I, Johanson KJ. 1997. Intraspecific variation in 137Cs activity concentration in sporocarps of Suillus variegatus in seven Swedish populations. Mycol. Res. 101: 545-551.
3 RE
Dahlberg A, Stenlid J. 1990. Population structure and dynamics in Suillus bovinus as indicated by spatial distribution of fungal clones. New Phytol. 115: 487-493
Suillus variegatus liigisisene
ülevaade, viited võimalused ülevaade, viited
Dahlgren RA, Singer MJ, Huang, X. 1997. Oak tree and grazing impacts on soil properties and nutrients in a California oak woodland. Biogeochemistry 39: 45–64.
erinevad PCR-l põhinevad metoodikad -limitatsioonid, ühel organismil mitmete alleelide olemasolu, praimerite selektiivsus erinevad PCR-l põhinevad metoodikad -limitatsioonid, ühel organismil mitmete alleelide olemasolu, praimerite selektiivsus
Dahlman M, Danell E, Spatafora JF. 2000. Molecular systematics of Craterellus: cladistic analysis of nuclear LSU rDNA sequence data. Mycol. Res. 104: 388-394. Cantharellus, Craterellus, LSU. Cantharellus: vaid C. Cibarius, C. Formosus, C. Subalbidus
Morchella spp: puhaskultuuris ektendoMR õhukese mantli ja pooliku hartigi võrgustikuga. Sage rakusisene kolonis; ainult männilistel; Arbutusel puudus
Dähne J, Klingelhöfer D, Ott M, Rothe GM. 1995. Liming induced stimulation of the amino acid metabolism in mycorrhizal roots of Norway spruce (Picea abies). Plant Soil 173: 67-77. N transporterid, konverterid vs lupjamine
Dalpe Y. 1989. Ericoid mycorrhizal fungi in the Myxotrichaceae and Gymnoascaceae. New Phytol. 113: 523-527.
x
Populus hybr seened mullas vs juurtes. Juurte seened mood väikese osa mullakooslusest. Juurtes AM polnud!
Danielson RM, Griffiths CL, Parkinson D. 1984. Effects of fertilization on the growth and mycorrhizal development of containerized jack pine seedlings. For. Sci. 30: 828-835.
E-strain, Hebeloma (ainus lihakaid viljakehi produtseeriv), Amphinema
Alnus crispa: domin Alpova diplophloeus, 3 muud tüüpi
seente suktsessioon eelinokuleeritud vs kaevanduspinnasele ümber istutatud: inokulandid hääbuvad 3a jooksul ja kohalikud seened votavad yle : algul E-strain; hiljem (3a) Suillus, MRA, Tuber
eritaimlates ja eriokaspuudel väga erinevad dominandid, peamiselt siiski thelephora, E, Amphinema, MRA
maasiseste viljakehadega kottseened: Geopora ja Elaphomyces Albertas ja nende võimalikud peremeestaimed
Wilcoxina-ektendoMR mänd kultuuritunnused: jaotas klamüdospooride ornamentatsiooni ja monilioidsete klamüdospooride järgi, hüüfiseinte ornamentatsioon
Sphaerosporella brunnea õhuke ECM enamusel puudel nii steriilses kui mittesteriilses (viletsam) kk-s 2.5 g/l Glc juures. Paks mantel Pinus ponderosa, Larix laricina; rakusisest kolonis polnud. Viitab tugevale tsellulolüütilisele ja fenooloksidaasi aktiivsusele
vs teeserv vs põleng
1,2 a: Thelephora, E-strain; 4a-Hebeloma, Suillus, Amphinema
Dannemiller KC, Reeves D, Bibby K, Yamamoto N, Peccia J. 2013. Fungal high-throughput taxonomic identification tool for use with next-generation sequencing (FHiTiNGS). J. Basic Microbiol. In press. automatiseeritud määramine indexfungorum taksonoomia ja mitme blast vaste põhjal. UNIX-põhine
Davey CB. 1971. Nonpathogenic Organisms Associated with Mycorrhizae. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 114-121. 
sammaldes seened vs altituud: liigirikkusele polnud konkreetset mõju; mõj pigem kude ja samblaliik. Kooslust mõj kõik parameetrid
Davey ML, Currah RS. 2006. Interactions between mosses (Bryophyta) and fungi. Can. J. Bot. 84: 1509-1519.
Davey ML, Currah RS. 2007. A new species of Cladophialophora  (hyphomycetes) from boreal and montane bryophytes. Mycol. Res. 111: 106-116. Cladophialophora spp nov sammaldest
sammaldel seened: sõltub v palju liigist, koest ja aastaajast; 
Davies DM, Graves JD. 1998. Interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and the hemiparasitic angiosperm Rhinanthus minor  during co-infection of a host. New Phytol. 139: 555-563.
Kobresia simpliuscula, Carex spp NM
Davies TJ, Barraclough TG, Savolainen V, Chase MW. 2004. Environmental causes for biodiversity gradients. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 359: 1645-1656.Mid  lähemal ekvaatorile, seda rohkem liike. Liigirikkus sõltus enim ala suurusest ja õhutemp-st. Ei usu liigirikkuse ja mol kella kiiruse vah otsest seost, mis võib olla kk energi efektMida lähemal kvaatorile, seda rohkem liike. Liig rikkus sõltus enim ala suurusest ja õhutemp-st. Ei usu liigirikkuse ja mol kella kiiruse vah otsest seost, mis võib olla kk energi efekt
Davis CC, Bell CD, Mathews S, Donoghue MJ. 2002. Laurasian migration explains Gondwanan disjunctions: Evidence from Malpighiaceae. Proc. Natl. Acad. Sci. 99: 6833–6837.Malpighiaceae on arv tek Lõuna-Am ja migreerunud läbi Lauraasia ja Põhja-Atlandi maasilla Aafrikasse
Davis CC, Webb CO, Wurdack KJ, Jaramillo CA, Donoghue MJ. 2005. Explosive Radiation of Malpighiales Supports a Mid-Cretaceous Origin of Modern Tropical Rain Forests. Am. Nat. 165: E36-E65.alpighiales on tek 120 MAT, radieerunud 110 MAT, Salicaceae tek 105 MAT, Salix+Populus 50 MAT; Salix eraldunud Populusest 35 MAT (sõsarperek Idesia ja Poliothyrsis). Malphigiales sisald Elaeocarpust ja Medusagyne. Arv et Malphigialese radiatsiooniga kaasnes kaasaegsete troop vihmemetsade teke
Davis EC, Franklin JB, Shaw AJ, Vilgalys R. 2003. Endophytic Xylaria (Xylariaceae) among liverworts and angiosperms: phylogenetics, distribution, and symbiosis. Am. J. Bot. 90: 1661-1667.
Davis EC, Shaw J. 2008. Biogeographic and phylogenetic patterns in diversity of liverwort-associated endophytes. Am. J. Bot. 95: 914-924. maksasammalde risoidide endofüüdid: seenekooslused erinevad suureneva distantsiga, ent latit gradienti pole. Peremehe-spetsiifikat pole
Dawson TE, Mambelli S, Plamboeck A, Templer PH, Tu KP. 2002. Stable isotopes in plant ecology. Annu. Rev. Ecol. Syst. 33: 507-559.
Dayanandan S, Ashton PS, Williams SM, Primack RB. 1999. Phylogeny of the tropical tree family Dipterocarpaceae based on nucleotide sequences of the chloroplast rbcL gene. Am. J. Bot. 86: 1182-1190. Sarcolaena (Monotes(Pakaraimaea(sg Sipterocarpus+Shoreae))); ebasobiv outgroup. Vateriopsis kuulub Dipterocarpeae hulka. Arv suguk pärineb Aafrikast. Sarcoleanaceae L-Aafr väljasurnud
de Aragon FM, Fischer C, Bonet JA, Olivera A, Oliach D, Colinas C. 2012. Economically profitable post fire restoration with black truffle (Tuber melanosporum) producing plantations. New For. In press.
de Carcer DA, Denman SE, McSweeney C, Morrison M. 2011. Evaluation of subsampling-based normalization strategies for tagged high-throughput sequencing datasets from gut microbiomes. Appl. Environ. Microbiol. 77: 8795-8798.rarefaction mediaanini on parem kui miinimumini
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Liikidest domin Piloderma1, Pilo2, Pilo3, Pilo4; taksonitest domin: Lactarius/Russula, Piloderma, Amphinema+Tylospora; Cenococcum palju ITS tüüpe, Tomentellasid polnud üldse. Sekveneeriti vaid sagedaseimad RFLP tüübid.ITS1F-NL6C
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Dehlin H, Nilsson M-C, Wardle DA, Shevtsova A. 2004. Effects of shading and humus fertility on growth, competition, and ectomycorrhizal colonization of boreal forest trees seedlings. Can. J. For. Res. 34: 2573-2586.varju amine suurendab männi ja kase tüve pikkust, mitte kuus l; männil ja kuus l oli tugevaimaks konkurendiks kask, mis pärssis kavu enim, seda mõj. Ka huumuse fertiilsus; EcM kolonis sõltus fertiilsusest ja konkurentsist, aga mitte varjutamisest. Kuuse EcM moodustamist stimuleeris ja männil inhibeeris konkurente võõr-taimeliik
Dipterocarpacae vs Fagaceae vs Pinaceae Chiang Mai kandis: Fagaceae all kõige liigirikkam. Väidet 37/57 liiki assots vaid dipterokarpidega
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
Mesophellia, Castorium: mükoriisad viljakehades ja mullas samasugused. Arv. Et viljakehas stimul juurte kasvu ja toitainete eritamist, mis induts VK arengut ja toitaineid
Eukalüptid Hiinas: Pisolithuse püsimine (moned pysivad, teisi pole tuvastatud) ITS: Pisolithus
Delmont TO, Robe P, Cecillon S, Clark IM, Constancias F, Simonet P, Hirsch PR, Vogel TM. 2011. Assessing the soil metagenome for studies of microbial diversity. Appl. Environ. Microbiol. 77: 1315-1324.ekstraheerimise, rakkude lüüsi ja fragmentide pikkuse eri kasutamisega saadakse erinev pilt bakterikooslustest mullas. Ükski pole täiuslik, kõik täiendavad teineteist
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den Bakker HC, Zuccarello GC, Kuyper YW, Noordeloos ME. 2004. Evolution and host specificity in the ectomycorrhizal genus Leccinum . New Phytol. 163: 201–215.Leccinum: ITS2, Gapdh -omavah inkongruentsed, ITS ei suuda hästi eristada liike. Vanad deletsioonid, mikrosatelliidid. ML, MP, Bayesi meetodid, statistikud lisaks. Leccinum v kitsa peremeesringiga v a L aurantiacum s l. Arv evol vanim peremees kask v haab, hiljem tek juurde pöögilised; kanarbikulaadsed; männilised. Peremehe vahetamisega on kaasnenud oluliselt kiirenenud evol gapdh kodeerivas osasLeccinum: ITS2, Gapdh -omavah in ongruentse , ITS ei suud  hästi eristada liike. Vanad deletsioonid, ikrosatelliidid. ML, MP, B yesi mee odid, statistikud lisaks. Leccinum v it a peremeesringiga v a L aurantiacum s l. Arv evo  vanim peremee  kask v haab, hiljem tek juurde pöögilise ; kanarbi ulaadsed; männilised. Per mehe vahetamisega on kaasnenud oluliselt kiirenenud evol gapdh kodeerivas osas
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Venezuela seenestik sarnaneb enim AFR omadega, er saproobide osas. EcM seened pilvemetsades puuduvad (v.a. Filoboletus manipularis). Subalpiinsetes mägedes somin Põhja-Parasvöötme päritolu seenedVenezuela seenestik sarnaneb enim AFR omadega, er s proobide osas. EcM se ned pilv metsades puuduvad (v.a. Filoboletus ma ipularis). Subalpiinsetes mägedes somin Põhja-Parasvöötme päritolu seenedVenezu la seen stik arnaneb enim AFR omadega, r aproobide osas. EcM seened pilvem tsades puuduvad (v.a. Filoboletus manipularis). Subalpiinsetes mägedes somin Põhja-Parasvöötme päritolu seened
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Dentinger BTM, Didukh Mym Moncalvo J-M. 2011. Comparing COI and ITS as DNA barcode markers for mushrooms and allies. PLoS One 6: e25081. COI vs ITS: COI amplif eri praimerite kombin-dega vaid 30% Agaricomycetes; palju pikki introneid. Pole nii eraldusvõimega kui ITS
der van Linde S, Alexander I, Anderson IC. 2008. A PCR-based method for detecting the mycelia of stipitate hydnoid fungi in soil. Journal of Microbiological Methods 75: 40-46.spets praimerid liigsiseselt Bankera, Phellodoni, Hydnellumi ja Sarcodoni liikide määramiseks mullast.
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DeSantis, T. Z., P. Hugenholtz, K. Keller, E. L. Brodie, N. Larsen, Y. M. Piceno, R. Phan, and G. L. Andersen. 2006. NAST: a multiple sequence alignment server for comparative analysis of 16S rRNA genes. Nucleic Acids Res 34:W394-9.
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Desdevises Y, Legendre P, Azouzi L, Morand S. 2003. Quantifying phylogenetically structured environmental variation. Evolution 57: 2647-2652. fülogen distantsimaatriksite analüüs on analoogne ruumilisele distantsile läbi PCNM vektorite; mudelisse jätta vaid olulised vektorid!
Hornworts Bryophyta: juurtes nii GlomeroM kui ka Endogonales; kumb primaarne ei teata. Järjestused nii E. pisiformiselt kui ka flammicorona rühmast. Jpt rühmadest
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Desjardin DE, Wilson AW, Binder M. 2008. Durianella , a new gasteroid genus of boletes from Malaysia. Mycologia 100: 956-961. Durianella: lähedane Intsiaga seotud seenele Boletus klaadis
soojendamine: Cort tõuseb, Russ väheneb; N-väet: ei muuda eriti. Mõl mõjuvad koosluse struktuurile
Deslippe JR, Simard SW. 2011. Below-ground carbon transfer among Betula nana may increase with warming in Arctic tundra. New Phytol. 192: 689-698.www: Betula nanast liiguba C ainult Betulasse, mitte Salixisse, erikoididesse ega rohttaimedesse; Ledumist ei liigu C teistesse taimedesse. Mulla läbi liikus 10% doonoris fikseeritud C, millest 5.2% liikus otse läbi juurte, 4.1 läbi www ja 1.4% läbi mullalahuse. Soojendamine suurendas C liikumist. Mida suurem oli saaja-taim, seda rohkem temasse liikus C. Juunis kui lehed puhkesid, liikus rohkem C, viidates C-tõmbele läbi lehtede
Desmarais E, Lanneluc I, Lagnel J. 1998. Direct amplification of length polymorphisms (DALP) or how to get and characterize new genetic markers in many species. Nucl. Ac. Res. 26: 1458-1465.DALP metoodika populatsioonigeneetika voi kryptiliste liikide uuringuks. Fragmendid kergesti eraldatavad ja sekveneeritavad
Desneux N, Blahnik R, Delebecque C, Heimpel G. 2012. Host phylogeny and specialisation in parasitoids. Ecol. Lett. 15: 463-460.n si konservatism parasitoididel, lehetäidel ja peremeestaimedel: lehetäide fülogeneesil oluline mõju parasitoide edukusele; lehetäide peremeestaimedel polnud parasitoididele mõjuni  kons rvatism parasitoi idel, leh täidel ja peremeestaimedel: leh täide fülogeneesil oluline mõju parasitoide edukusele; lehetäide peremeestaimedel polnud parasitoididele mõju
Desprez-Loustau M-L, Robin C, Buee M, Courtecuisse R, Garbaye J, Suffert F, Sache I, Rizzo DM. 2007. The fungal dimension of biological invasions. Trends Ecol. Evol. 22: 472-480.nvasiivsed seened: ülevaadatud; Phytophthora infestans, P. Alni, Cryphonectria parasitica, Batrachochytrium, jpt
Dettman JR, van den Kamp B. 2001. The population structure of Armillaria ostoyae and Armillaria sinapina in the central interior of Brittish Columbia. Can. J. Bot. 79: 600-611.Armillaria sp2
Dhillion SS, Gardsjord TL. 2004. Arbuscular mycorrhizas influence plant diversity, productivity, and nutrients in boreal grasslands. Can. J. Bot. 82: 104-114.
Dhillon S. 1994. Ectomycorrhizae, arbuscular mycorrhizae, and Rhizoctonia sp. of alpine and boreal Salix spp. In Norway. Arct. Alp. Res. 26: 304-307.AM vs ECM (antagonistlik v a. Hebeloma sp) vs Rhizoctonia (mitteantagonistlik)
L.b.S238 eri päritolu isolaatide erinevused viljakeha morfoloogias ja viljakehade ning ECM produtseerimisvõime3 RE, 9prRAPD
Di Marino E, Kõljalg U, Agerer R. 2007. The ectomycorrhizae of Pseudotomentella humicola  on Picea abies . Nova Hedw. 84: 429-440.
Di Pietro M, Churin J-L, Garbaye J. 2007. Differential ability of ectomycorrhizas to survive drying. Mycorrhiza 17: 547-550.
EcM seente suurem BD suurendab Acacia mangiumi kasvu ja nodulatsiooni; eksperim küll vildakas ja sampling efekti mõju; kõikidel juhtudel mitu liiki parem kui eri monokultuurid
Dias PC. 1996. Sources and sinks in population biology. Trends Ecol. Evol. 11: 326-330. lähte-ja mülgaspopulatsioonid: definitsioon, areng, asukate fitness, kaitse: ÜLEVAADE; VIITED
Diaz EC, Tagu D, Martin F. 1997. Ribosomal DNA internal transcribed spacers to estimate the proportion of Pisolithus tinctorius and Eucalyptus globulus RNAs in ectomycorrhiza. Appl. Environ. Microbiol. 63: 840-843.
Diaz EG, Tagu D, Martin F. 1997. Ribosomal DNA internal transcribed spacers to estimate the proportion of Pisolithus tinctorius and Eucalyptus globulus RNAs in ectomycorrhiza. Appl. Environ. Microbiol. 63: 840–843.
NZL: sissetoodud mändidel vs Nothofagusel; vaid Cenococcum kattub (sekvents 99.8% identne). Tomentella sp ja juure-endofüüdil sama T-RFLP muster männil ja Nothofagusel; ühelgi puhul pole isolaatide päritolu teadaproovide kokkuseg misel sa b vähem liike kätte kui muidu
Dickie IA, Davis M, Carswell FE. 2012. Quantification of mycorrhizal limitation in beech spread. N.Z.J. Ecol. 36: 1-6.othofaguse seemikute EcM kolonis kukub järseult pärast 12 m; Kunzea lähedal sama mis Nothofagusele 12 m lähemal
Dickie IA, Dentinger BTM, Avis PG, McLaughlin DJ, Reich PB. 2009. Ectomycorrhizal fungal communities of oak savanna are distinct from forest communities. Mycologia 101: 473-483.
Dickie IA, FitzJohn RG. 2007. Using terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) to identify mycorrhizal fungi: a methods review. Mycorrhiza in press.T-RFLP kasutamine mükoriisaseentel: ülevaade, probleemid: praimerite ja restriktaaside valik, ükski 2 restriktaasi kombin pole täiuslik; erinevate sekv-masinate kasutamine, kiidavad oma R-keelel põhin TRAMPi, ilmselt kvantit ei saa anal, andmete analüüsimine, tüüp I ja tüüp II viga, soovit kasut +-1 bp resoluts. Hea meetod, kuna võimaldab suurt replikatsT-RFLP kasutamine mükor isaseentel: ülevaade, probleemid: praimerite ja restriktaaside valik, ükski 2 restrikta si kombin pole täiuslik; er vate sekv-masinate kasutam e, kiidavad o a R- eelel põhin TRAMPi, ilmselt kvantit ei saa anal, andmete an lüüsimine, tüüp I ja tüüp II viga, soovit kasut +-1 bp resoluts. Hea meetod, kuna võimaldab suurt replikats
Dickie IA, Fukami T, Wilkie JK, Allen RB, Buchanan P. 2012. Do assmbly history effects attenuate from species to ecosystem properties? A field test with wood-inhabiting fungi. Ecol. Lett. 15: 133–141.
tamme ECM kolonis on palju tamme läh> Helianthemumi läh > eemal (>20 m)
Cenococcum mittemükoriissete taimede läheduses
Dickie IA, Martínez-García LB, Koele N, Grelet G-A, Tylianakis JM, Peltzer DA, Richardson SJ. 2013. Mycorrhizas and mycorrhizal fungal communities throughout ecosystem development. Plant Soil, in press.mükoriisade suktsessioon: väga erinev piirkonni i; s ktsessi oni alguses on oluline roll nähtustel dispersal limitation ja pedogenees
Dickie IA, Oleksyn J, Reich PB, Karolewski P, Zytkowiak R, Jagodzinski AM, Turzanska E. 2006. Soil modification by different tree species influences the extent of seedling ectomycorrhizal infection. Mycorrhiza 16: 73-79.
Cenoc, Russula1, Russula2, Astraeus sp. Pezizales: 2sp ITS
Nothofagus; vs raie (madalam eriti haruldaste liikide arvelt); Laccariat rohkem ja Russulat vähem raiealal
Dickie IA, Schnitzer SA, Reich PB, Hobbie SE. 2007. Is oak establishment in old fields and savanna openings context dependent? J. Ecol. 95: 309-320.t mmedel uurem elumus va ade puude risosfääris vrd eemal, mida seletatakse seente abil saadud suurema N konts abil; Väga oluline oli võistlus rohunditega
T-RFLP, 2RE Zar, 1999 X2 test iga liigi jaoks
Dickie IA, Yeates GW, St. John MG, Stevenson BA, Scott JT, Rillig MC, Peltzer DA, Orwin KH, Kirschbaum MUF, Hunt JE, Burrows LE, Barbour MM, Aislabie J. 2011. Ecosystem service and biodiversity trade-offs in two woody successions. J. Appl. Ecol. 48:926-934.
Dickie IA,·Avis PG, McLaughlin DJ, Reich PB. 2003. Good-Enough RFLP Matcher (GERM) program. Mycorrhiza 13: 171–172. Exceli-põhine proge RFLP bändide võrdlemiseks Exceli-põhine proge RFLP bändide võrdlemiseks
Dickie IA. 2007. Host preference, niches and fungal diversity. New Phytol. 174: 230-233. spetsiifilisus ja eelistus mulla ja peremeestaimede osas; peremees võib ka mulda mõj: nishide n dimensionaalsus. 
Diedhiou A, Selosse M-A, Galiana A, Diabate M, Dreyfus B, Ba A, de Faria S, Bena G. 2010. Multi-host ectomycorrhizal fungi are predominant in a Guinean tropical rainforest and shared between canopy trees and seedlings. Environ. Microbiol. 12: 2219-2232.
ITS-RFLP, mtLSU sekveneerimine; ITS1-ITS4 ei ampl Afzelia DNA
Diedhiou AG, Gueye O, Diabate M, Prin Y, Duponnois R, Dreyfus B, Ba AM. 2005. Contrasting responses to ectomycorrhizal inoculation in seedlings of six tropical African tree species. Mycorrhiza 16: 11-17.
Diedhiou AG, Verpillot F, Gueye O, Dreyfus B, Duponnois R, Ba AM. 2004. Do concentrations of glucose and fungal inoculum influence the competitiveness of two early-stage ectomycorrhizal fungi in Afzelia africana seedlings? For. Ecol. Manage. 203: 187–194.
Diefendorf AF, Mueller KE, Wing SL, Koch PL, Freeman KH. 2010. Global patterns in leaf 13C discrimination and implications for studies of past and future climate. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107: 5738-5743.
Pisolithus liigisisene, vs peremeestaimed ja kasvukohatüübid Pisolithus ssp
Diez J, Manjon JL, Martin F. 2002. Molecular phylogeny of the mycorrhizal desert truffles (Terfezia  and Tirmania ), host specificity and edaphic tolerance. Mycologia 94: 247-259. (Terfezia+Tirmania)Mattirolomyces)Tuber); ITS regioonile; Peziza perek liigid polnud aligneeritavad (erin teistest uuringutest SSU ja LSU); liigisisene ITS varieeruvaus <1%, v.a. Terf leptosperma (tõen peitliigid)
Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
Dighton J, Thomas ED, Latter PM. 1987. Interactions between tree roots, mycorrhizas, a saprotrophic fungus and the decomposition of organic substrates in a microcosm. Biol. Fertil. Soils 4: 145-150. 
N saastudes Russula sp jt identifitseerimata tüübid vähenevad
Dijkstra P, LaViolette CM, Coyle JS, Doucett RR, Schwartz E, Hart SC, Hungate BA. 2008. 15N enrichment as an integrator of the effects of C and N on microbial metabolism and ecosystem function. Ecol. Lett. 11: 389-397.
Dijkstra P, Williamson C, Menyailo R, Doucett R, Koch G, Hungate BA. 2003. Nitrogen stable isotope composition of leaves and roots of plants growing in a forest and a meadow. Isotopes Environ. Health Stud. 39: 29-39.
Lepp: must kuiv vähem liike; Lact ja Cort pole. Mõl. Domin. Alnicola jt valged ning Tom sublil (AlniR cystidiobrunnea)Lepp fix 40-85 kg N/ha*a. Mullahingamine ja primprod kõrgeim lepikus vrd pöögi metsa ja põlluga. Järeld, et lepp investeerib palju C ülalpidamaks risosfääri keemiat, bioloogiat
bakterite diversiteet, liigirikkus, ühtlus DGGE bändide kvantitatiivse analüüsi põhjalsuurem aeglaselt lagunevas nisupõhus kui rukkijäänustes. BD suureneb ajas; DGGE bändid tugevalt erinevad eri piirkondadesDGGE kvantitatiivne interpret ühel bakteriisolaadil kuni 5 DGGE bandi
Pinus vs Quercus: potis metsamullainokulumil liikide ja perekondade vahel tugevad peremehe-eelistused seeneliikidel RDA_MRPP, indikaatorliikide analüüs
Diniz-Filho JAF, Bini LM, Hawkins BA. 2003. Spatial autocorrelation and red herrings in geographical ecology. Glob. Ecol. Biogeogr. 12: 53-64. ruumiline autokorr: tüübid, definits ja seletus; lisaks võib mõjutada multikollineaarsus; VIITED kliimavariaablite saamiseks; mudelid, mis arvet autokorr vs mitte, saavad erinevad tähtsamad muutujad mõjutajateks. Autokorri arvestav mudel pöörab rohkem tähelepanu mesoskaala protsessidele; erin põhjust ka multikollin. Kui algmuutujad võtavad arvesse suurema osa variatsioonist nii et spat autokorr on mitteoluline, siis pole vaja spat autokorr arvestada.
Diniz-Filho JAF, Bini LM, Rangel TF, Morales-Castilla I, Olalla-Tarraga MA, Rodriguez MA, Hawkins BA. 2012. On the selection of phylogenetic eigenvectors for ecological analyses. Ecography 35: 239-249. fülogeneetiliste eigenvectorite valik ja interpret
Diniz-Filho JAF, de Sant'Ana CER, Bini LM. 1998. An eigenvector method for estimating phylogenetic inertia. Evolution 52: 1247-1262. PCNM-tüüpi analüüs fülogeneesivektoritele peakoord-analüüsi põhjal; eigenvektorite arvu valik broken-stick mudeli põhjal ja seletusvõime põhjal; vektoreid saab kasutada teistes multivar analüüsidesPCNM-t üpi analüüs fülogene sivektoritele peakoord-analüüsi põhjal; e genvektorite arvu valik broken-stick mudeli põhjal ja s letusvõim  põhjal; vektoreid sa b kasutada eistes multivar analüüsides
Diniz-Filho JAF, Rangel TF, Santos T, Bini LM. 2012. Exploring patterns of interspecific variation in quantitative traits using sequential phylogenetic eigenvector regressions. Evolution  66: 1079-1090. fülogeneetiliste eignevectorite põhjal fülo-signaali määramine; eri arvu eigenv abil optimaalse määraminefülog neetiliste e gnevectorite põhjal fülo-signaali määr min ; eri arvu eigenv bil optim alse määramine
Diniz-Filho JAF, Rangel TFLVB, Bini LM. 2008. Model selection and information theory in geographical ecology. Glob. Ecol. Biogeogr. 17: 479-488. ruumuline autokorr: ka mudelite valik AIC põhjal sõltub autokorrist; 
Disney H, Kurina O, Tedersoo L, Cakpo Y. 2013. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) reared from fungi in Benin. Afr. Invert. 54: 357-371.
Dissing H, Korf RP. 1980. Preliminary studies in the genera Ruhlandiella, Sphaerosoma,  and Sphaerozone  (order Pezizales). Mycotaxon 12: 287-306.
Dissing H, Lange M. 1962. Gasteromycetes of Congo. Bull. Jard. Bot. l' Etat 32: 324-416. 
Dittmann J, Heyser W, Bucking H. 2002. Biodegradation of aromatic compounds by white rot and ectomycorrhizal fungal species and the accumulation of chlorinated benzoic acid in ectomycorrhizal pine seedlings. Chemosphere 49: 297-306. PAH ja klorineeritud yhendite biodegr vamä (enamasti tugevam kui ECM sentel; taluvus palju suurem) ja ECM seente poolt (sümbioosis männiga); puhaskultuurid
Dixon RK, Rao MV, Garg VK. 1993. Salt stress affects in vitro growth and in situ symbioses of ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza 3: 63-68.
Doak KD. 1934. Fungi that produce ectotrophic mycorrhizae of conifers. Phytopathology 24: 7. (abstr.)
Doak KD. 1955. Pine root reaction in sterile culture to mycorrhizal and other fungi. American Midland Naturalist 54: 443-451.
mikroobide biogeo: poolt ja vastunäited
Doledec S, Chessel D, Gimaret-Carpenter C. 2000. Niche separation in community analysis: a new method. Ecology 81: 2914-2927.nishianalüüs alternatiivina PCAle ja CCAle: viited: ADE-4 nishianalüüs alternatiivina PCAle ja CCAle: viited: ADE-4
Arachnitis uniflora mykoriisa morf koos AM seentega; juurte sigipungad koos seenega
Dominguez LS, Melville L, Sérsic A, Faccio A, Peterson RL. 2009. The mycoheterotroph Arachnitis uniflora  has a unique association with arbuscular mycorrhizal fungi. Botany 87: 1198-1208.
Dominguez Nunez JA, Selva Serrano J, Rodriguez Barreal JA, Saiz de Omenaca Gonzalez JA. 2006. The influence of mycorrhization with Tuber melanosporum in the afforestation of a Mediterranean site with Quercus ilex and Quercus faginea. For. Ecol. Manage. 231: 226-233.
Tatra mäed: EcM: Dryas octop, Helianthemum grandiflorum, Bistorta vivip, Pinus, Picea, Salix, Fagus, Rosa (Cenoc) ja Sorbus (A-type). Pedicularis mood AM
Tatra mäed: EcM: Picea, Salix, Pinus, Sambucus racemosa, Sorbus aucup, Ribes (A-type EcM)
Tatra mäed: Pinus spp, Picea, Betula, Salix 2 spp mood EcM; Polygonum bistorta ja verticillatum mood AM
Tatra mäed: EcM: Picea, Salix, Fagus, AbiesAcer pseudoplatanus, Dryopteris filix-mas, Galium schultesii (A-tüüp ja Cenoc); Sorbus NM
Dominik T. 1935. Zagadnienie mykorhizy w swietle historji badan. Odbitka.pp. 127-152.
Ulmus campestris AM
Pyrus communis EcM, vähem AM; Malus sylvestris AM, vähem EcM; Padus avium nii EcM ja AM, illustr!
Pyrus communis kogu Poolas: domin AM, vähem EcM. EcM leidub sõltumata mullatüübist, pHst, muudest EcM puudest, varieteedist ja geogr asukohast. Illustr
Dominik T. 1950. Modrzew w lasach czerniejewskich pod Gnieznem i dynamika rozwojowa jego mykorhizy. Acta Soc. Bot. Pol. 20: 305-331.etsapuude sügavusjaotus: eripuudel eri sügavusel, kuigi enamus pindmises20 cm
POL: Pinus, Populus tremula, Salix, Betula EcM, Lythrum salicaria mood EcM, millel õhuke seenmantel tumedatest hüüfidest ja HN puudus (Illustr.); ka Andromedea polifolia, Sorbus aucuparia, Juniperus communis mood EcM
mükoriisastaatus Põhja-Poola pöögimetsades. Palju paska, sest oli vilets EcM kriteerium, pidas DSE Cenococcumiks ja arv. Eksis juurte määramisel.
EcM klassifitseerimine subtüüpidesse ja edasi perekondadesse mantli str järgi; Ga, Ib, Id Tomentella; Ia, Ic Tuber; Kb-Cenoc; Kc Mel. Bicolor
Morfotüpiseerimise põhialused perekonnad a-p ja alajaotused. Tomentella ja Cenoc pandud ühte patta (Ga)
Domisch T, Finer L, Lehto T, Smolander A. 2002. Effect of soil temperature on nutrient allocation and mycorrhizas in Scots pine seedlings. Plant Soil 239: 173–185.
Donatti CI, Guimaraes PR, Galetti M, Pizo MA, Marquitti FMD, Dirzo R. 2011. Analysis of a hyper-diverse seed dispersal network: modularity and underlying mechanisms. Ecol. Lett. 14: 773-781.Network-anal: e mnel vitajad Animali : t gevad moodulid, is sõ tuvad pms loomade kehasuurusest ja ka fülogeneet seostest
Donnelly DP, Boddy L, Leake JR. 2004. Development, persistence and regenerationn of foraging ectomycorrhizal mycelial systems in soil microcosms. Mycorrhiza 14: 37–45.
Donnelly DP, Boddy L. 1998. Developmental and morphological responses of mycelial systems of Stropharia caerulea and Phanerochaete velutina to soil nutrient enrichment. New Phytol. 138: 519 – 531.
Donnelly DP, Boddy L. 2001. Mycelial dynamics during interactions between Stropharia caerulea and other cord-forming, saprotrophic basidiomycetes. New Phytol. 151: 691-704.
Donnelly PK, Fletcher JS. 1995. PCB metabolism by ectomycorrhizal fungi. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 54: 507-513. 
PLFA: mikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata heinamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhulPLFA: ikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata h inamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhul
Donoghue MJ, Bell CD, Li J. 2001. Phylogenetic patterns in northrn hemisphere plant geography. Int. J. Plant Sci. 162: S41-S52. biogeograafia: enamus taimi on Hiinast läinud yle Beringi väina NW-Am>NE Am, NW Am välja surnud; vähesed Euroopa kaudu yle Atlandi ookeani
Donoghue MJ, Smith SA. 2004. Patterns in the assembly of temperate forests around the Northern Hemisphere. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 359: 1633-1644.taimed põhjapoolkeral perek kaupa: pms jagunemismustrid SE Aasia-NE Am, kusjuures SEA on pms algkohaks. SEA algkohaks ka Eur suhtes. Vrd loomadega, (sanmartin,2001), millel pms disjunkts SEAasia-Eur ja NE Am-NW Am. Seega arv et taimed levisid pms >30 MAT tagasi üle Atlandi või on suured jääaja väljasuremised muutnud vähemmõj NE Am ja SE Aasia sarnasemaks; 
Donoghue MJ. 2008. A phylogenetic perspective on the distribution of plant diversity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105: 11549-11555.
Dormann C. 2007. Effects of incorporating spatial autocorrelation into the analysis of species distribution data. Glob. Ecol. Biogeogr. 16: 129-138. ruumiline autokorrel: arvestamine parandab R2. SACi põhjustab ka olulise muutuja mittearvestamine, uurija suva. SAC eiramine põhj valesid param hinnanguid ja optimistlikke SE
Dormann CF, McPherson JM, Araùjo MB, Bivand R, Bolliger J, Carl G, Davies RG, Hirzel A, Jetz W, Kissling D, Kühn I, Ohlemüller R, Peres-Neto PR, Reineking B, Schröder B, Schurr FM, Wilson R. 2007. Methods to account for spatial autocorrelation of species distributional data: a review. Ecography 30: 609-628.Ruumiline aut korrelatsioon: kriteeri m Morani I; ri meto dikate võrdlus; Bayes vs tavaline; proged, soovit standardis ridade kaupa; Ruumilise autokorrel mudelit ei või ekstrapoleerida suuremale alale või teistele objektidele
Dormann CF. 2007. Effects of incorporationg spatial autocorrelation into the analysis of species distribution data. Glob. Ecol. Biogeogr. 16: 129-138.ruumiline autokorr: liigirikkuse lokaalsetel andmetel tekitab kohalikul tasandil toimuvate protsesside eiramine; ka uurijad võivad tugevasti autokorr tekitada läbi erineva täpsuse ja efektiivsuse. Taimede autokorr väiksem kui loomadel. Soovit esitada nii ruumilise kui mitte-ruumimlise mudeliruumiline autokorr: liigirikkus  lokaalsetel andmetel tekitab koh likul asandil toimuvate protsesside eiramin ; a uurijad võivad tugevasti auto orr tekitada läbi erineva äpsuse ja efektiivsuse. Taimede a tokorr väiksem kui loomadel. Soovit esitada nii ruumilise kui mitte-ruumimlise mudeli
Dössing L, 1992. Naucoria. In: Hansen L. Knudsen H (eds). Nordic Macromycetes vol. 2. Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. pp. 330-333. Nordsvamp, Copenhagen.
Dosskey MG, Boersma L, Linderman RG. 1990. Role of the photosynthate demand of ectomycorrhizas in the response of Douglas fir seedlings in drying soil. New Phytol. 117: 327-334. 
Dosskey MG, Linderman RG, Boersma L. 1990. Carbon-sink stimulation of photosynthesis in Douglas fir seedlings by some ectomycorrhizas. New Phytol. 115: 267-274.
Dosskey MG, Linderman RG, Boersma L. 1990. Carbon-sink stimulation of photosynthesis in Douglas fir seedlings by some ectomycorrhizas. New Phytol. 115: 269-274
Doudrick RL, Raffle VL, Nelson CD, Furnier GR. 1995. Genetic analysis of homokaryons from a basidiome of Laccaria bicolor using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Mycol. Res. 99: 1361-1366.RAPD Laccaria bicolor; geneti ine sidusus: palju väikeseid kromosoome
Doughty RW. 2000. The Eucalyptus . A natural and commercial history of the gum tree. John Hopkins University Press, BaltimoreEukalüptide kasvatam ne väljaspool Austraaliat: kõrge produktsioon, vastuolu kohalike elanikega, inh kohalike liikide kasvu. 1828 toodi Kapimaale Mauritiuselt, kuhu viidi Austraaliast 1800. Zimbabwesse 1890ks aastateks. Maailmas katsid istandused 1990ndatel >160 000 km2 (ligi 40% kõigist kommerts puuistandustest); AUSs looduslikult 320 000 km2 metsamaal.
Douglas AE. 2008. Conflict, cheats and the persistence of symbioses. New Phytol. 177: 849-858. 
Douglas NA, Manos PS. 2007. Molecular phylogeny of Nyctaginaceae: taxonomy, biogeography, and characters associated with a radiation of the xerophytic genera in North America. Am. J. Bot. 94: 856-872.Nyctaginac a : Neea, Guapira ja Pisonia sõsartakson on Pisoniella, ja kõige nende sõsarrühm on Bougainvillea+Belemia+Phaeoptilum. Pisoniee tekketsenter on L-Am, kust on levinud troop põhja-Am ja vähem ka saarteleNyctaginac ae: Neea, Guapira ja Pisoni  sõsartakson on Pisoniella, ja kõig  nend  sõsarrühm on Bougainvillea+Belemia+Phaeoptilum. Pisoniee tekk tsenter on L-Am, kust on levinud troop põhja-Am ja vähem ka saartele
Pinus contorta vs Pinus+Picea+Abies okassegamets. Puhtas männikus domin. Cenoc, Basidiom1 (arv Inocybe), Piloderma1K; segametsas Hygrophorus, Cortinarius, Russula. Männikus muld happelisem, kõdukiht õhem ja toitainete-vaesemITS1-4B (ITS4) + 2 RE; sekv ITS ja mtDNA
Douhan GW, Martin DP, Rizzo DM. 2007. Using the putative asexual fungus Cenococcum geophilum  as a model to test how species concepts influence recombination analyses using sequence data from multiple loci. Curr. Genet. 52: 191-201.
Douhan GW, Rizzo DM. 2003. Amplified fragment length microsatellites (AFLM) might be used to develop microsatellite markers in organisms with limited amounts of DNA applied to arbuscular mycorrhizal fungi. Mycologia 95: 368-373.AFLP põhjal mikros telliitmarkerite ning SCAR praimerite tegemine. Efektiivne, kiire, ökonoomne, vajab vähe, ent puhast DNAd. AFLP>hübridismikrosat-probedega>duplekside erald>kloneerimine>sekvAFLP põhj l mikrosatelliitmark rite ning SCAR praimerite tege ine. Efektiivn kiire, ökonoomne, vajab vähe, ent puhast DNAd. AFLP>hübridismikrosat-probedega>duplekside erald>kloneerimine>sekv
Douhan GW, Rizzo DM. 2005.Phylogenetic divergence in a local population of the ectomycorrhizal fungus Cenococcum geophilum. New Phytol. 166: 263-271. gpd, ITS, CgSSU intron: , mt SSU: Cenococcumi puhul kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral Cen coccum: gpd, ITS, CgSSU i tron: , mt SSU: kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral. Arv Cenoc => 3 tugevalt toetatud liiki, millel arv eri fpüsiol omadused; eri liigid samast proovist
Douhan GW, Vincenot L, Gryta H, Selosse M-A. 2011. Population genetics of ectomycorrhizal fungi: from current knowledge to emerging directions. Fung. Biol. 115: 569–597.
Downes GM, Alexander IJ, Cairney JWG. 1992. A study of ageing of spruce ectomycorrhizas. I. Morphological and cellular changes in mycorrhizas formed by Tylospora fibrillosa and Paxillus involutus. New Phytol. 122: 141-152.
Dowson CG, Rayner ADM, Boddy L. 1989. Spatial dynamics and interactions of the woodland fairy ring fungus Clitocybe nebularis. New Phytol. 111: 699-705.
Doyle JA. 1996. Seed plant phylogeny and the relationships of Gnetales. Int. J. Plant Sci. 157: S3-S39. Gnetales vs õistaimed: ülevaade 
Drakare S, Lennon JJ, Hillebrand H. 2006. The imprint of the geographical, evolutionary and ecological context of species-area relationships. Ecol. Lett. 9: 215-227.liigirikkuse-pindala seoseid ugevdab enim 1) proovide pesitsi paiknemine; 2) mets, 3 ala suurus; 4 väiksem ala ulatus; 5 keha mass; 6 väiksemad laiuskraadid. Liigirikkus suureneb pindala kasvades eriti troopikas. Tugeva seosega liikidele on elupaiga fragmenteerumine eriiti drastilineliigirikkuse-pindala seoseid tugevdab nim 1) proovide pesitsi paiknemine; 2) m ts, 3 la suurus; 4 väiksem al  ulatus; 5 keha mass; 6 väiksem d laiuskraadid. Liigirik us suur neb pindala kasvades eriti troopik s. Tug va seos ga li kidele o  elupaiga fragmenteerumine eriiti drastiline
Dray S, Legendre P, Blanchet G. 2009. packfor: Forward Selection with Permutation. Available at http://R-Forge.R-project.org/projects/sedar/.
Dray S, Legendre P, Peres-Neto PR. 2006. Spatial modelling: a comprehensive framework for principal coordinate analysis of neighbour matrixes (PCNM). Ecol. Model. 196: 483-493. PCNM vektorite parandatud arvutamine R's (SpaceMaker)
Drenner RW, Mazumder A. 1999. Microcosm experiments have limited relevance for community and ecosystem ecology: comment. Ecology 80: 1081-1085. 
Druebert C, Lang C, Valtanen K, Polle A. 2009. Beech carbon productivity as driver of ectomycorrhizal abundance and diversity. Plant Cell Environ. 32: 992-1003.
Drummond AJ, Suchard MA, Xie D, Rambaut A. 2012. Bayesian phylogenetics with BEAUti and the BEAST 1.7. Mol. Biol. Evol. 29: 1969-1973.
Duan X, Neuman DS, Reiber JB, Green CD, Saxton AM, Auge RM. 1996. Mycorrhizal influence on hydraulic and hormonal factors implicated in the control of stomatal conductance during drought. J. Experim. Bot. 47: 1541-1550.
Duchesne LC, Anderson JB. 1990. Location and direction of transcription of the 5S rRNA gene in Armillaria. Mycol. Res. 94: 266-269. 5S rDNA suund enamusel kandseentel ja Armillarial sama mis ülejäänud, originaaloligote jrk
Duchesne LC, Ellis BE, Peterson RL. 1989. Disease suppression by ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus: contribution of oxalic acid. oksalaat: kvantitatiivne mõõtmine; Paxillus toodab ja antagonistlik efekt Fusarium I vastu
Duchesne P, Bernatchez L. 2002. ALFPOP: a computer program for simulated and real population allocation, based on AFLP data. Mol. Ecol. Notes 2: 380-383. AFLPOP -AFLP markerite analyysimisprogramm, vabavara, mahalaadimisviide
Atheliaceae sp, Lacc lacc, Wilcoxina
Treubia -algelisimaid maksasamblaid on v keerulises assotsiatsioonis AM-seentega. Diferentseerunud koed ja tugev AM-hüüfide mass Treubia -algelisimaid maksasamblaid on v keerulises assotsiatsioonis AM-seentega. Diferentseerunud koed ja tugev AM-hüüfide mass
Duckett JG, Read DJ. 1995. Ericoid mycorrhizas and rhizoid-ascomycete associations in liverworts share the same mycobiont: isolation of the partners and resynthesis of the associations in vitro. New Phytol. 129: 439-447.
Ducousso M et al. 2005. Relative infectivity of two Pisolithus spp. strains inoculated to the nitrogen-fixing legume tree Acacia crassicarpa A. Cunn. ex Benth. in a field experiment in Madagascar. Eur. J. Soil Sci. IP. 
Sarcoleanaceae on ECM taimed, dipterokarpuste sõsarsugukond endeemne Madagaskaril. Nende ML analüüsi järgi Pakaraimea on lähedasem hoopis Cistaceae-le, Monotes ja Am Pseudomonotes mood ühise klaadiSarcolea aceae on ECM taime , dipterokarpuste sõsarsugukond e deemne Madagaskar l. N nde ML a alüüsi järgi akarai ea on lähedasem hoopis Cistaceae-le, Monotes ja Am Pseudomonotes mood ühise klaadi
Ducousso M, Contesto C, Cossegal M, Prin Y, Rigault F, Eyssartier G. 2004. Cantharellus garnierii sp. nov. , une nouvelle chanterelle des maquis miniers nickélifères de Nouvelle Calédonie. Crypt. Mycol. 25: 115-125.Cantharellus garnierii Uus-Kaledoonia kaevanduspinnasel koos eri peremeestaimedega(Acacia, Casuarina, Nothofagus)
Madagascar: EcM puud Asteropeia 2 spp (Asteropeiaceae), Leptolaena, Schizolaena, Sarcolaena (Sarcolaenaceae), Intsia bijuga. Asteropeiaceae sõsarsuguk on Physenaceae, samuti Madagaskari endeem
vaid Acacia sect Phyllodes (syn Racosperma; Austraaliast) mood EcM. Koik akaatsia liigid mood AM. Senegali istandustes domin AM; tihti EcM ja AM valistavad teineteistvaid Acacia sect Phyllodes (syn Racosperma; Austr alia t) mood EcM. Koik akaatsia liigid mood AM. Senegali istandustes domin AM; tihti EcM ja AM valistavad teineteist
Senegalis looduslikud EcM puud Monotes, Uapaca, Caesalpinaceae. 4 metsatyypi kus EcM sened kasvavad: troop vihmamets, sesoonne mets, savann, istandik.
Duddridge JA, Finlay RD, Read DJ, Söderström B. 1988. The structure and function of the vegetative mycelium of ectomycorrhizal plants. III. Ultrastructural and autoradiographic analysis of inter-plant carbon distribution through intact mycelial systems. New Phytol. ???
Suillus grevillei peremehespetsiifika C-puuduses
Suillus grevillei peremehespetsiifika C-külluses (10g/l)
Dufrene M, Legendre P. 1997. Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. Ecol. Monogr. 67: 345-366.liigirikkuse j  indikaatorliikide mõõtmine: TWINSPAN oma puudustega, uus ja plastilisem IndVal liigirikkuse ja indikaatorliikide mõõtmine: TWINSPAN oma puudustega, uus ja plastilisem IndVal
Arbutusel ektendoMR, sh tuberkuloidne tüüp
Dumbrell AJ, Nelson M, Helgason T, Dytham C, Fitter AH. 2010. Idiosyncrasy and overdominance in the structure of natural communities of arbuscular mycorrhizal fungi: in there a role for stochastic processes? J. Ecol. 98: 419-428.
Dumbrell AJ, Nelson M, Helgason T, Dytham C, Fitter AH. 2010. Relative roles of niche and neutral processes in structuring a soil microbial community. ISME J. 4: 337–345.AM-seentel pH gradiendiga ullas: ohtrus kattub kõige paremini zero-sum multinomiaalse jaotusega. Võtsid arvesse ruumilist autokorr ja selle põhjal pH mõj AM-seenekooslusi palju enam kui taimeliik. Levimine piirab seeni väga vähe
Boletus pinophilus, Gautieria othii, Hebeloma longicaudum, Russula sanguinea, Scleroderma polyrhizum, Tricholoma albobrunneum, Tuber borchii, Xerocomus badius: sünteesitud männil
Scleroderma ja Leccinum viljuvad 3-aastaste istikutega
Dunbar J, Barns SM, Ticknor LO, Kuske CR. 2002. Empirical and theoretical bacterial diversity in four Arizona soils. Appl. Environ. Microbiol. 68: 3035–3045. bakterid 16S rDNA bakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus, usalduspiirid,VIITED
Dunham SM, Kretzer A, Pfrender ME. 2003. Characterization of Pacific golden chanterelle (Cantharellus formosus) genet size using co-dominant microsatellite markers. Mol. Ecol. 12: 1607-1618.ISSR: Cantharellus formosus pop-d genepop
männiistandikes W AUS ja üle maailma. Maailmas domin perek Laccaria, Rhizopogon, Suillus, Scleroderma, Tricholoma -kokku 99 liiki, sh Thel terrestris ja Cenococcum
Duplessis S, Courty P-E, Tagu D, Martin F. 2005. Transcript patterns associated with ectomycorrhiza development in Eucalyptus globulus and Pisolithus macrocarpus. New Phytol. 165: 599–611
istandikus: vs Laccaria-inokuleeritud + MHB (teisi vähem, L. bicolor peab mitu aastat vastu)
Duponnois R, Kisa M, Prin Y, Ducousso M, Plenchette C, Lepage M, Galiana A. 2008. Soil factors influencing the growth response of Acacia holosericea A. Cunn. Ex G. Don to ectomycorrhizal inoculation. New For. 35: 105-117.
Durall DM, Jones MD, Lewis KJ. 2005. Effects of forest management on fungal communities. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 833-855.
vs metsatühimiku suurus
Durall DM, Todd AW, Trappe JM. 1994. Decomposition of 14C-labelled substrates by ectomycorrhizal fungi in association with Douglas fir. New Phytol. 127: 725-729.
Dutilleul P, Legendre P. 1993. Spatial heterogeneity against heteroscedasticity: an ecological paradigm versus a statistical concept. Oikos 66:152-171. heteroskedastilisus -termin ainult variaablitele, sellest ülesaamise transformatsioonid; heterogeensuse mõõtmisviisid, eksperimendi disain mis võtab arvesse heterogeensust
Dutilleul P. 1993. Spatial heterogeneity and the design of ecological field experiments. Ecology 74: 1646-1658.heterogeenses kk-s: stat analüüs, erivoimalused: blokistamine, nested analüüs, plottide summeerimine kui pole ploti efekti, heterogeensuse enda analüüsheterogeenses kk-s, erivoimalused: blokistamine, nested analüüs, plottide summeerimine kui pole ploti efekti, heterogeensuse enda analüüs
Dutton MV, Evans C, Atkey PT, Wood DA. 1993. Oxalate production by basidiomycetes, including the white rot species Coriolus versicolor and Phanerochaete chrysosporium. Appl. Microbiol. Biotechnol. 39: 5-10. oksalaat: toodavad nii valge-kui pruunmädaniku seened. Vaid pruunmädaniku korral tugev pH langus
Dutton MV, Evans C. 1996. Oxalate production by fungi: its role in pathogenicity and ecology in the soil environment. Can. J. Microbiol. 42: 881-895. oksalaadi roll: metallide inaktiveerimine, hapestamine, võitlus teiste seentega, patogenees, ligninaaside toetamine
Duur K. Aanen1*, Thomas W. Kuyper2, Alfons J. M. Debets AJM, Hoekstra RF. 2004. The evolution of non-reciprocal nuclear exchange in mushrooms as a consequence of genomic conflict. Proc. R. Soc. Lond. Ser. B. 271: 1235–1241.
Dynesius M, Jansson R. 2000. Evolutionary consequences of changes in species’ geographical distributions driven by Milankovitch climate oscillations. Proc. Natl. Acad. Sci. 97: 9115–9120.taimede, loomade liikuvus, kohanemisvõime on suurem, BD väiksem suurematel laiuskraadidel, sest Milankovitschi tsükkel mõjutab rohkem
Dzwonko Z, Loster S. 1998. Dynamics of species richness and composition in a limestone grassland restored after tree cutting. J. Veg. Sci. 9: 387-394.loopealsed niidud: peale metsaraiumist taastub aeglaselt
Eastwood DC, Floudas D, Binder M, Majcherczyk A, Schneider P, Aerts A and 42 others. 2011. The plant cell wall-decomposing machinery underlies the functional diversity of forest fungi. Science 333: 762-765. pruunmädaniku seened ja EcM seened on genoomika põhjal kaotanud suure osa lignotselluloosi lagundavatest ensüümidest ja oksidoreduktaasidest
Eaton GK, Ayres MP. 2002. Plasticity and constraint in growth and protein mineralization of ectomycorrhizal fungi under simulated nitrogen deposition. Mycologia 94: 921–932.
8 RE; eristatavus; sekv Lactariussõsarliigid
liigisisene 5 restriktaasi; sekv Tylospora ITSliigi isene varieeruvus
Russula, Lactarius Russula, Lactarius
bakteritel inimese soolestiku eripiirkondades: suurim erinevus eri inimeste vahel ja mukoosa ning .. Vahel; uued klaadid. Kõikvõimalikud programmid BD võrdlemiseks: rarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA, DOTUR. Sekv 13355 bakteri sekventsirarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA, DOTUR. Sekv 13355 bakteri sekventsi
Eckenwalder JE, 1996. Systematics and Evolution of Populus. In: Stettler RF, Bradshaw HD, Heilman PE, Hinckley TM. Eds. Biology of Populus and its Implications for Management and Conservation. NRC Research Press, Ottawa, pp. 7-32.opulus: vanimad fossiilid troop P-Am sect Abaso 58 MAT; sect Tacamahaca ja Populus on palju hilisemad, 15-20 MA vanad
Eckert AJ, Hall BD. 2006. Phylogeny, historical biogeography and patterns of diversification for Pinus (Pinaceae): phylogenetic tests of fossil-based hypotheses. Mol. Phyl. Evol. 40: 166-182.Pinus: t k Ida-Aasias ja levinud palju kordi üle Beringi väina Ameerikasse
Edel-Hermann V, Dreumont C, Perez-Piqueres A, Steinberg C. 2004. Terminal restriction fragment length polymorphism analysis of ribosomal RNA genes to assess changes in fungal community structure in soils. FEMS Microbiol. Ecol. 47: 397-404.T-RFLP seente SSUle 2 RE, praimerid Borneman 2000. Seened mullast. DNA extr SDS + PVPP. Sepharose. T-RFLP sarn-limiit 1.25. PCR produkt vaja puhastada ja RFLPks sama kogus. Piigi pikkus kvantit näitaja. CAT-RFLP see te SSUle 2 RE, prai erid Borneman 2000. Seened mullast. DNA extr SDS + PVPP. Sepharose. T-RFLP sarn-limiit 1.25. PCR produkt vaja puhastada ja RFLPks sama kogus. Piigi pikkus kvantit näitaja. CACA T-RFLP kvantit mustril
Edgar RC. 2010. Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. Nucl. Ac. Res. 26: 2460-2461. Uclust Uclust
Edgar RC. 2013. UPARSE: highly accurate OTU sequences from microbial amplicon reads. Nature Meth. 10: 996–998.
ookeanisetted: eukarüootidest domin seened, eriti Malassezia ja Cryptococcus-sarn pärmid; 
Edman M, Gustafsson M, Stenlid J, Ericson L. 2004. Abundance and viability of fungal spores along a forestry gradient – responses to habitat loss and isolation? Oikos 104: 35-42.
Edman M, Gustafsson M. 2003. Wood-disk traps provide a robust method for studying spore dispersal of wood-decaying basidiomycetes. Mycologia 95: 553-556.
T-RFLP mullast: ITS1F-4B+nested ITS1F/4; 3 RE: madal resolutsioon, isegi mõningaid erinevaid seeni ei suudeta eristada. Samas mitmel pool ka arvestatav liigisisene varieeruvus. Määrangud kahtlased.
Edwards IP, Turco RF. 2005. Inter-and intraspecific resolution of nrDNA TRFLP assessed by computer-simulated restriction analysis of a diverse collection of ectomycorrhizal fungi. Mycol. Res. 109: 213-226.T-RFLP vs RFLP Ekt mükoriisaseente ITS regiooni eristamiseks. Vaja mitmeid ensüüme ja ka siis raske eristada gruppe, missarnasemad kui 90 -95%. RFLP sama täpsuse juure pole oluliselt parem. Liigisisene var enamasti väike probleem, ent enamasti v vähe isolaate samast liigist analüüsitudT-RFLP vs RFLP Ektomükor isaseente ITS reg oo i eristamisek . Vaja mitmeid ensüüm  ja ka siis raske eristada gruppe, missarnasemad kui 90 -95%. RFLP sama täpsuse juure pole oluliselt parem. Liigisisene var enamasti väik proble m, ent enamasti v vähe isolaate samast liigist analüüsitud
Edwards IP, Zak DR, Kellner H, Eisenlord SD, Pregitzer KS. 2011. Simulated atmospheric N deposition alters fungal community composition and suppresses ligninolytic gene expression in a northern hardwood forest. PLoS ONE 6: e20421.
CO2 ja O3 vs peremees ja mulla horisont:: Mullakiht ja peremees mõj koguseene-kooslust enim, CO2 ja O3 efekt marginaalne, arv mõj saproobe ja MR-seeni erinevalt
Edwards PJ. 1988. Effects of the fairy ring fungus Agaricus arvensis on nutrient availability in grassland. New Phytol. 110: 377-381.
Edwards SG, Fitter AH, Young JPW. 1997. Quantifcation of an arbuscular mycorrhizal fungus, Glomus mosseae, within plant roots by competitive polymerase chain reaction. Mycol. Res. 101: 1440-1444.comp quant PCR Glomusele. Heterodupleksi probleem ja lahendus
Egerton-Warburton L, Allen MF. 2001. Endo-and ectomycorrhizas in Quercus agrifolia Nee. (Fagaceae): patterns of root colonization and effects on seedling growth. Mycorrhiza: accepted
Egger KN, Danielson RM, Fortin JA. 1991. Taxonomy and population structure of E-strain fungi inferred from ribosomal and mitochondrial DNA polymorphisms. Mycol. Res. 95: 866-872.RFLP Wilcoxina spp: W rehmii on turbapinnasel pigem kuusega ja ei mood klamüdosp, W mikolae pigem männiga ja mood klamüdospoore ja häiringutel-põlengutel, arv nende vaheline hübriid W tetraspora, arv et mõni liik võib veel olla
Egger KN, Hibbett DS. 2004. The evolutionary implications of exploitation in mycorrhizas. Can. J. Bot. 82: 1110–1121.ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
Egger KN, Paden JW. 1986. Biotrophic associations between lodgepole pine seedlings and postfire ascomycetes (Pezizales) in monoxenic culture. Can. J. Bot. 64: 2719-2725.
Egger KN, Paden JW. 1986. Pathogenicity of postfire ascomycetes (Pezizales) on seeds and germinants of lodgepole pine. Can. J. Bot. 64: 2368-2371.
Egger KN. 1986. Substrate hydrolysis patterns of postfire ascomycetes (Pezizales). Mycologia 78: 771-780. pürofiilsed kottseened: amüloosi, amülopektiini, pektiini, ksülaani lagundamine. Peroksidaasid kõigil; türosinaasid, lakkasid varieeruvad liigiti, isolaaditi
Egger KN. 1995. Molecular analysis of ectomycorrhizal fungal communities. Can. J. Bot. 73: S1415-S1422. ülevaade eripraimeritest: NL6Bmun jt. Eriti just sekveneerimine annab lubavaid tulemusi identifitseerimisel
Egger KN. 1996. Molecular systematics of E-strain mycorrhizal fungi: Wilcoxina  and its relationship to Tricharina  (Pezizales). Can. J. Bot. 74: 773-779. veidrad praimerid, Wilcoxina, Tricharina
Pezizales: arv esineb tugev kontiinum saproobidega, sest paljudel saproobsed omadused: tsellulaasid, polüfenoolioksidaasid, ligninaasid, kiire kasv. 
Ehrenfeld JG. 2003. Effects of exotic plant invasions on soil nutrient cycling processes. Ecosystems 6: 503-523.invasiivsed liigid mõjutavad mullastiku protsesse: ÜLEVAADE. Eriti kasvab biomass, võivad tulla juurde uued funktsioonid. mändidel C ja varise hulk kasvab, N ja pH väheneb, mikroelementide leostumine suurem
Eichorst SA, Kuske CR. 2012. Geographically and edaphically different Bacterial and Fungal communities in identification of cellulose-responsive soils by using stable isotope probing. Appl. Environ. Microbiol. 2012, 78(7):2316-2327. SIP mullas rikastatud tselluloosi lagundajatele. 12C domin kandseened; 13C domin pioneersed kottseened. Arv. Mullaproovi eraldamisega katkestati EcM jm kandseente sidemed.
Eidesen PB, Carlsen T, Molau U, Brochmann C. 2007. Repeatedly out of Beringia: Cassiope tetragona embraces the Arctic. J. Biogeogr. 34: 1559-1574.Cassiope (Ericaceae) on pärit Beringiast, kust on korduvalt levinud välja ja nüüdki N-Am ja Gröönimaa kaudu Skandinaaviasse. Siberis refuugium
Eidesen PB, Ehrich D, Bakkestuen V, Alsos IG, Gilg O, Taberlet P, Brochmann C. 2013. Genetic roadmap of the arctic: plant dispersal highways, traffic barriers and capitals of diversity. New Phytol. 200: 898-910.Arktika taime : Eri liikidel geneetilised piirid läbivad harilikult Kesk-Gröönimaa ja Uuralid. Geneetiline diversiteet suurim Beringias er. RUS poolel, Kaukaasias ja pisut ka Alpides; Geneetiliselt eripäraseimad olid Alpid ja Norilsk
Eilers KG, Debenport S, Anderson S, Fierer N. 2012. Digging deeper to find unique microbial communities: the strong effect of depth on the structure of bacterial and archaeal communities in soil. Soil Biol. Biochem. 50: 58-65.
Einsmann JC, Jones RH, Pu M, Mitchell RJ. 1999. Nutrient foraging traits in 10 co-occurring plant species of contrasting life forms. J. Ecol. 87: 609-619.eritaimedel on erinev juurte allokatsioon, juure eripind jms; erinev reaktsioon mulla heterogeensuse dimensioonidele
Eisenhauer N, Dobies T, Cesarz S, Hobbie SE, Meyer RJ, Worm K, Reich PB. 2013. Plant diversity effects on soil food webs are stronger than those of elevated CO2 and N deposition in a long-term grassland experiment. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 17: 6889-6894.taim de BD mõju mullaloomadele: mõju mikrofaunale positiivne, mesofaun le neutraalne; kasut ath analüüsi e stru tural equation modelling: Ainult bottom-up efektid, aga mitte vastupidi toiduahelas; Taimede BD mõju oli tugevam kui N või CO2 tõusu mõju. Teise järgu tarbijatele ja detritivooridele võis taimede BD otsene mõju olla ka negatiivne. Taimede BD suurendab ka indiviidide arvu, mida ei ole SEMis kasutatud!!
Ek H, Andersson S, Arnebrant K, Söderström B. 1994. Growth and assimilation of NH4+ by Paxillus involutus in association with Betula pendula and Picea abies as affected by substrate pH. New Phytol. 128: 629-637.
Ek H, Andersson S, Söderström B. 1996. Carbon and nitrogen flow in silver birch and Norway spruce connected by a common mycorrhizal mycelium. Mycorrhiza 6: 465–467.kuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselge
Ek H. 1997. The influence of nitrogen fertilization on the carbon economy of Paxillus involutus in ectomycorrhizal association with Betula pendula. New Phytol. 135: 133-142.
Guyana keskosa taimede nimestik: sh EcM puud Pradosia, Papilionaceae, Gnetum, Nyctaginaceae, Coccoloba, Tiliaceae?
Ekblad A, Högberg P. 2001. Natural abundance of 13C in C02 respired from forest soils reveals speed of link between tree photosynthesis and root respiration. Oecologia 127: 305-308.
Ekblad A, Huss-Danell K. 1995. Nitrogen fixation by Alnus incana  and nitrogen transfer from A. incana to Pinus sylvestris  influenced by macronutrients and ectomycorrhiza. New Phytol. 131: 453-459.
Ekblad A, Nyberg G, Högberg P. 2002. 13 C-discrimination during microbial respiration of added C3 -, C4 -and 13 C-labelled sugars to a C3 -forest soil. Oecologia 131:245-249.
Ekelund F, Rönn R, Christensen S. 2001. Distribution with depth of protozoa, bacteria and fungi in soil profiles from three Danish forest sites. Soil Biol. Biochem. 33: 475-481.mikroobid  levik sügavuti mullas: 1m-ni bakterite hulk väheneb 100..500x; seentel 30..70x, algloomadel 500..1000 korda
Eklöf A, Jacob U, Kopp J, Bosch J, Castro-Urgal R, Chacoff NP et al. 2013. The dimensionality of ecological networks. Ecol. Lett. 16: 577-583. network-analüüs: dimensionaalsus ehk kui paljude tunnstega saab võrgustikku küllastunult kirjeldada
Ekschmitt K, Griffiths BS. 1998. Soil biodiversity and its implications for ecosystem functioning in a heterogeneous and variable environment. Appl. Soil Ecol. 10: 201-215.mullaökoloogia: ülevaade: teadmatus, funktsionaalsed rühmad, nende interaktsioon, muld takistab organismide liikumist
El Abyad MSH, Webster J. 1968. Studies on pyrophilous discomycetes. I. Comparative physiological studies. Trans. Br. Mycol. Soc. 51: 353-367.
El Abyad MSH, Webster J. 1968. Studies on pyrophilous discomycetes. II. Competition. Trans. Br. Mycol. Soc. 51: 353-367.
El Fantroussi S, Urakawa H, Bernhard AE, Kelly JJ, Noble PA, Smidt H, Yershov GM, Stahl DA. 2003. Direct profiling of environmental microbial populations by thermal dissociation analysis of native rRNAs hybridized to oligonucleotide microarrays. Appl. Environ. Microbiol. 69: 2377–2382.amplifitseerimata kogu rRNA 0,5 g proovist; probed 16S piirkon ale (erinevalt mittemärklauast väh 2 bp valepaardumine 3´otsas): universaalsed, rühmaspets, redundantsed, replikatsioonid array piires (ei erine) ja redundantsed (v erinevad); erinevad sidumistemp (tasub proovida eri Tm tõttu)amplifitse rimata k g  rRNA 0,5 g proovi t; probed 16S pi rkonnale ( rinevalt mi temärklauast väh 2 bp valepaardumine 3´ots s): univers alsed, ühmaspets, redundantsed, replik tsioonid array piires (ei erine) ja redundantsed (v erinevad); erinevad sidumistemp (t sub proovida eri Tm tõttu)
ITS1-4, 3RE
El Karkouri K, Selosse M-A, Mousain D. 2006. Molecular markers detecting an ectomycorrhizal Suillus collinitus strain on Pinus halepensis roots suggest successful inoculation and persistence in Mediterranean nursery and plantation. FEMS Microbiol. Ecol. 55: 146–158.ISSR ekt mükoriisadel , SCAR marke  ühele Suillus collinitus indiviidileISSR ktomükorii adele, SCAR marker ühele Suillus collinitus indiviidile
Eldredge LE, Miller SE. 1995. How many species are there in Hawaii? http://www.bishop.hawaii.org/bishop/HBS/ Havail eri organismidest endeemide arvukus
Dryas octopetala Euroopa levila, VIITED esmastele mükoriisakirjeldustele (Hesselman 1900) jt
Russ-Lact (13), Piloderma (10) , Tomentella (7). Liikidest domin Cenoc, Lact pseudomucidus, Piloderm asp.
Ellison A. 1996. An introduction to Bayesian inference for ecological research and environmental decision-making. Ecol. Appl. 6: 1036-1046.statistika: tavaline vs Bayesia tavaline vs Bayesia
Ellison CE, Hall C, Kowbel D, Welch J, Brem RB, Glass NL, Taylor JW. 2011. Population genomics and local adaptation in wild isolates of a model microbial eukaryote. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 2831-2836. populatsioonigenoomika tuvastab Neurosporal temperatuuriadaptatsiooni võtme
Ellstrand NC, Roose ML. 1987. Patterns of genotypic diversity in clonal plant species. Am. J. Bot. 74: 123-131.
Emmerton KS, Callaghan TV, Jones HE, Leake JR, Michelsen A, Read DJ. 2001. Assimilation and isotopic fractionation of nitrogen by mycorrhizal and nonmycorrhizal subarctic plants. New Phytol. 151: 513-524.
Emmerton KS, Callaghan TV, Jones HE, Leake JR, Michelsen A, Read DJ. 2001. Assimilation and isotopic fractionation of nitrogen by mycorrhizal fungi. New Phytol. 151: 503-511.
Englander L, Hull RJ. 1980. Reciprocal transfer of nutrients between ericaceous plants and a Clavaria sp. New Phytol. 84: 661-667.
English JT, Ploetz RC, Barnard RL. 1986. Seedling blight of longleaf pine caused by a binucleate Rhizoctonia solani-like fungus. Plant Disease 70: 148-150.
Englund G, Cooper SD. 2003. Scale effects and extrapolation in ecological experiments. Adv. Ecol. Res. 33: 161-213.skaalade ekstrapoleerimine, mikrokosmoste suurus, sellest tingitud vead
Enquist BJ, Haskell JP, Tiffney BH. 2002. General patterns of taxonomic and biomass partitioning in extant and fossil plant communities. Nature 419: 610-613.lokaalsed kooslu ed on aksonoomili elt sarnasemad kui vôiks oletada.
Enquist BJ, Niklas KJ. 2001. Invariant scaling relations across tree-dominated communities. Nature 410: 655-660.puude biomass ei sõltu laiuskraadist; puude arv ha kohta suurem troopikas ja see otseselt mõj BD-laiuskraadi suhet. 
Entry JA, Rose CL, Cromack K. 1991. Litter decomposition and nutrient release in ectomycorrhizal mat soils of a Douglas fir ecosystem. Soil Biol. Biochem. 23: 285-290. Hysterangiumi mattides laguneb okkakõdu kiiremini kui mujal
Epstein S, Lopez-Garcia P. 2008. "Missing" protists: a molecular perspective. Biodiv. Conserv. 17: 261-276. Protistide seas palju kirjeldamata rühmi, kust vaid molekulaarsed 18S andmed, eriti ookeanides; eriti fülotüübirikkad on arktilised veed ja kuumaveevendid
Eriksson O, Kainulainen K. 2011. The evolutionary ecology of dust seeds. Persp. Plant Ecol. Evol. Syst. 13: 73-87.tolmjate seemnetega taimed - pms parasiidid või mükohet; Rubiaceae jt pole parasitismi tuvastatud; Poolparasiitne eluviis on eelduseks tolmjate seemnete tekkele, sest need ei toida end ise ära; 
Eriksson O. 1993. The species-pool hypothesis nad plant community diversity. Oikos 68:371-374. liigifondi hüpotees: testimiseks peab olema täielik liikide nimekiri ja ka liigifond ise; või uurida liikide evol kiirusi eri aladel samades perek-des
Eriksson O. 2000. Functional roles of remnant plant populations in communities and ecosystems. Glob. Ecol. Biogeogr. 9: 443-449.jääkpopulatsi onide tähtsus taimedel
Erland S, Finlay R, Söderström B. 1991. The influence of substrate pH on carbon translocation in ectomycorrhizal and non-mycorrhizal pine seedlings. New Phytol. 119: 235-242.
Erland S, Finlay R. 1992. Effects of temperature and incubation time on the ability of three ectomycorrhizal fungi to colonize Pinus sylvestris roots. Mycol. Res. 96: 270-272
Erland S, Henrion B, Martin F, Glover LA, Alexander IJ. 1994. Identification of the ectomycorrhizal basidiomycete Tylospora fibrillosa by RFLP analysis of the PCR-amplified ITS and IGS regions of ribosomal DNA. New Phytol. 126: 525-532. Tylospora fibrillosa: IGS, ITS -kultuuri t -ei mingit erinevust liigisiseselt; ECM väga vilets amplifitseering; 6-10 RE, Tylospora fibrillosa: IGS, ITS -ku tuurist -ei ming t erinevust liigisiseselt; ECM väga vilets amplifitseering; 6-10 RE, 
Cenococcum, Thelephora, Tylospora, Tylopilus 3 RE, Taxotron probleemid topeltbändid …
Erland S, Söderström B, Andersson S. 1990. Effects of liming on ectomycorrhizal fungi infecting Pinus sylvestris  L. II. Growth rates in pure culture at different pH values compared to growth rates in symbiosis with the host plant. New Phytol. 115: 683-688.
Erland S, Söderström B. 1990. Effects of liming on ectomycorrhizal fungi infecting Pinus sylvestris L. III. Saprophytic growth and host plant infection at different pH values in unsterile humus. New Phytol. 117: 405-411.
1 RE: Tylospora vs teised
Ernst WHO. 1988. Seed and seedling ecology of Brachystegia spiciformis , a predominant tree component in Miombo woodlands in south Central Africa. For. Ecol. Manage. 25: 195-210.Brachystegia: seemned ei kuku kaugemale võrast kui 4 m; seemikute arengu kriitiliseks osaks on läbi mullakoore tungimine. Idandamine
Humaria ja Genea erinevate klaadide EcM vahel on rakkude suuruses statistilised erinevused
Escudero A, Albert MJ, Pita JM, Perez-Garcia F. 2000. Inhibitory effects of Artemisia herba-alba on the germination of the gypsophyte Helianthemum squamatum. Plant Ecol. 148: 71–80.Helianthe um squamatum idanemine: 5 a jooksul ei vähene õhukindlas purgis; puju on allelopaatiline: eriti külm ekstrakt vrd kuumaga ja suuremates kontsentratsioonides; puju muld koos varisega takistas palju
Escudero A, Somolinos RC, Olano JM, Rubio A. 1999. Factors controlling the establishment of Helianthemum squamatum, an endemic gypsophile of semiarid Spain. J. Ecol. 87: 290-302.Helianthe um squamatum elumus: sõltub pos kõva t ullakoorikust, samblikukattest, emataimedest jt rohttaimedest; neg sammaldest. Seemned ei levi kaugele
eri trühvliga nakat taimedel eri ecm kontaminandid 4 a jooksul
Ettema CH, Wardle DA. 2002. Spatial soil ecology. Trends Ecol. Evol 17: 177-183. ruumiline mullaökoloogia: ülevaade
Evans D. 2007. Soil nitrogen isotope composition.  In: Michener R, Lajtha (eds). Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science. Blackwell Publishing: Oxford, UK. Pp. 83-98.
Evans RC, Campbell SC. 2002. The origin of apple subfamily (Maloideae, Rosaceae) is clarified by sequence data from duplicated GBSSI genes. Am. J. Bot. 89: 1478–1484. Rosaceae: Photinia lähim sugulane on Pseudocydonia jt õunviljalised
Ewaze JO, Al-Naama MM, Studies on nitrogen metabolism of Terflezia spp. and Tirmania spp. New Phytol. 112: 419-422. uurea kogunemine Terfezia viljakehadesse (ornitiini aktiivsus), nitraadi reduktaasi suurem aktiivsus hüüfides
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Fassi B, Fontana A. 1967. Sintesi micorrizica tra Pinus strobus  e Tuber maculatum . I. Micorrize e sviluppo dei semenzali nel secondo anno. Allionia 13: 177-186.
Gnetum africanum mood EcM Scleroderma sp-ga
Faust K, Raes J. 2012. Microbial interactions: from networks to models. Nature Rev. Microbiol. 10: 538-549.Network-anal: ülevaadeco-occurrence metoodikast
Favis R, Day JP, Gerry NP, Phelan C, Narod S, Barany F. 2000. Universal DNA array detection of small insertions and deletions in BRCA1 and BRCA2. Nature Genet. 18: 561-564. läbi multiplex PCR SNP detekteerimine p53 tuumorpiirkonnas
Fazekas AJ, Burgess KS, Kesanakurti PR, Graham SW, Newmaster SG, Husband BC, Percy DM, Hajibabei M, Barrett SCH. 2008. Multiple multilocus DNA barcodes from the plastid genome discriminate plant species equally well. Plos One 3: e2802.taimede DNA barcoding: trnH-psbA ja rbcL on parimad ookused. Praimerite järjestused
Feibelmann TP, Doudrick RL, Cibula WG, Bennett JW. 1997. Phylogenetic relationships within the Cantharellaceae inferred from sequence analysis of the nuclear large subunit rDNA. Mycol. Res. 101 : 1423-1430. Cantharellus, Craterellus, LSU. Ameerika liigid pms
Fell JW, Boekhout T, Fonseca A, Scorzetti G, Statzell-Tallman A. 2000. Biodiversity and systematics of basidiomycetous yeasts as determined by large-subunit rDNA D1/D2 domain sequence analysis. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 50: 1351–1371.pärmid esinevad nii nögiseente, Tremellide kui ka roosteseente hulgas. Ûlevaade
Fellbaum CR, Gachomo EW, Beesetty Y, Choudhari S, Strahan GD, Pfeffer PE, Kiers ET, Bücking H. 2012. Carbon availability triggers fungal nitrogen uptake and transport in arbuscular mycorrhizal symbiosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109: 2666-2671.
Fenice M, Giovannozzi G, Federici F, D´Annibale A. 2003. Submerged and solid-state production of laccase and Mn-peroxidase by Panus tigrinus on olive mill wastewater-based media. J. Biotechnol. 100 77-85 MnP: mõõtmine, max aktiivsus 7-9päeval; lakaasil alates 5 päevast lõpuni (-14)
Ferdinandsen C, Winge Ö. 1925. Cenococcum Fr. A monographic study. Kgl. Veter. Landboh. Aarskr. 1: 332-382. 
Cenococcum graniforme: käsitlus läbi ajaloo. Peetud fossiilideks. Esmakordselt mainib seotust mükoriissete struktuuridega Cenococcum graniforme: käsitlus läbi ajaloo. Peetud fossiilideks. Esmakordselt mainib seotust mükoriissete struktuuridega
Ferdman Y, Aviram S, Roth-Bejerano N, Trappe JM, Kagan-Zur V. 2005. Phylogenetic studies of Terfezia pfeilii and Choiromyces echinulatus (Pezizales) support new genera for southern African truffles: Kalaharituber and Eremiomyces. Mycol. Res. 109: 237-245.Terfeziaceae: Choiromyces echinulatus=>Eremiomyces ech. (peremees teadmata) ja Terfezia pfeilii =Kalaharituber pfeilii (peremees Acacia ja Citrullus vulgaris???). ITS ja LSU järgi. Muu Choiromyces on Tuberaceae
Fernandes DN, Sanford RL. 1994. Effects of recent land-use practices on soil nutrients and succession under tropical wet forest in Costa Rica. Conserv. Biol. 9: 915-922.Costa Rica vanas kakaoistanduses L Selva bioloogiajaamasloodusliku regener osas domin Neea sp.
Cenococcumi viljakehad meenutavad sklerootsiume. Ei sekveneeritud
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Selget dominanti pole: Tom-thel (16), Inoc (15), Russ-Lact (8(, Sebacina ja Cort (7)
ookeani veemassis ssened: domin PuccinioM (Malassezia?)
Garbaye J, Churin J-L. 1997. Growth stimulation of young oak plantations with the ectomycorrhizal fungus Paxillus involutus with special reference to summer drought. For. Ecol. Manage. 98: 221-228.
Garbaye J, Duponnois R. 1992. Specificity and function of mycorrhization helper bacteria associated with the Pseudotsuga menziesii-Laccaria laccata symbiosis. Symbiosis 14: 335-344.
Garbaye J. 2000. The role of ectomycorrhizal symbiosis in the resistance of forests to water stress. Outlook on Agric. 29: 63-69.
Garbelotto MM, Lee HK, Slaughter G, Popenuck T, Cobb FW, Bruns TD. 1997. Heterokaryosis Is not required for virulence of Heterobasidion annosum. Mycologia 89: 92-102.
Garbelotto MM, Lee HK, Slaughter G, Popenuck T, Cobb FW, Bruns TD. 1997. Heterokaryosis is not required for virulence of Heterobasidion annosum. Mycologia 89: 92-102.
Garbelotto MM, Lee HK, Slaughter G, Popenuck T, Cobb FW, Bruns TD. 1997. Heterokaryosis is not required for virulence of Heterobasidion annosum. Mycologia 89: 92-102.
Garcia C, Hernandez T, Roldan A, Albaladejo J, Castillo V. 2000. Organic amendment and mycorrhizal inoculation as a practice in afforestation of soils with Pinus halepensis Miller: effect on their microbial activity. Soil Biol. Biochem. 32: 1173-1181.
Garcia LV. 2004. Escaping the Bonferroni iron claw in ecological studies. Oikos 105: 657-663. Bonferroni korrektsioon: kasutamisjuhud. Selle parandused, püüded hinnata stat oluliste seast tõelisi nullhüpoteese, alternatiivsed viisid alfa korrektsiooniks: false discovery rate -LINGID, VIITED, PROGRAMMID
Tuber melanosporum, Tuber indicum ja pseudoexcavatum on EcM morf poolest v sarnased ja kasvavad aluselisel pinnasel koos Quercus ilexiga sünt põhjal
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Cenoc, Boletus aestivalis, Tricholoma muricatum, Tuber sp, Pezizales sp, Laccaria ameth, 
Quercus rubra GER: ruumiline jaotus mullas: 3-4 morfotüüpi (kuni 8) 4 c,3 mullas: heterogeensus suur, ent seda stat ei mõõdetud; Tomentella sp. eelistas orgaanikat
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Gibbs JN. 1967. A study of the epiphytic growyh habit of Fomes annosus. Ann. Bot. 31: 755-773. Trichoderma: antibiootikumid 
Gibbs JN. 1967. The role of host vigour in the susceptibility of pines to Fomes annosus. Ann. Bot. 31: 803-815.
Gibson F, Deacon JW. 1990. Establishment of ectomycorrhizas in aseptic culture: effects of glucose, nitrogen and phosphorus in relation to successions. Mycol. Res. 94: 166-172.
Gibson G. 2002. Microarrays in ecology and evolution: a preview. Mol. Ecol. 11: 17-24. mRNA mikroarray geeniekspressiooni uurimiseks -kasutus parasitismi ja sümbioosi uurimiseks
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Givnish TJ, Renner SS. 2004. Tropical intercontinental disjunctions: Gondwana breakup, immigration from the boreotropics, and transoceanic dispersal. Int. J. Pl. Sci. 165: S1-S6k uglevi on olnud taimedel palju olulisem kui arvatud varem. Toetavad siiski Dipterocarpaceae Gondwana-päritolu; põhjalik diskuss Araukaaria, Agathise ja Wollemia biogeo üle
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Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, , Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ja Gyrodon merulioides ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
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observations / types observed mudel (kumulatiivne tüüpide arv)
CWD: Cenoc, Piloderma, muu orgaanika: Cenoc, Pilod1, Pilod fallax, Rhizopogon, Lactarius; mineraalis unidentified loobuti
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Hill SB, Kotanen PM. 2010. Phylogenetically structured damage to Asteraceae: susceptibility of native and exotic species to foliar herbivores. Biol. Invas. 12: 3333-3342.Asterac ae fülogeneet suhted seletavad 32% herbivooride põhjustatud kahjust. Asteraceae fülogeneet suhted seletavad 32% herbivooride põhjustatud kahjust.
Hillebrand H. 2004. On the generality of the Latitudinal diversity gradient. Am. Nat. 163: 192-211.kõikidel makroorganismidel on biodiversiteedil laiuskraadi-gradient, mis on eriti tugev suurema massi juures, kõrgemal troofilisel tasemel, meres ja maismaal vs magevees, Ameerika kontinendil. Erinevatel kontinentidel ja ookeanides oli gradiendi tugevus üsna erinev. metaanalüüs. väga asjalik SUPPLEMENTkõikidel makroor anismidel on biod versiteedil laiuskra di-gradient, mis on eriti tugev suurema assi juures, kõrgemal troofilisel tas mel, meres ja maismaal s magevees, Ameerika ont n ndil. Erinevatel kontinentidel ja ookeanides oli gradiendi tugevus üsna erinev. metaanalüüs. väga asjalik SUPPLEMENT
Hilszczanska D, Sierota Z. 2006. Persistence of ectomycorrhizas by Thelephora terrestris  on outplanted Scots pine seedlings. Acta Mycol. 41: 313-318.
Hinsinger P, Plassard C, Tang C, Jaillard B. 2002. Origins of root-mediated pH changes in the rhizosphere and their responses to environmental constraints: A review. Plant Soil 248: 43–59.taim d pms hapestavad mulda ATPaasideg , selleks et aada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
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Suillus pictus igas mullahorisondis, domin ka viljakehadena ISSR>RAPD>>>IGS Suillusele. 1 ISSR marker
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Hobbie EA, Agerer R. 2010. Nitrogen isotopes in ectomycorrhizal sporocarps correspond to belowground exploration types. Plant Soil 327: 71-83.
Hobbie EA, Colpaert JV, White MW, Ouimette AP, Macko SA. 2008. Nitrogen form, availability, and mycorrhizal colonization affect biomass and nitrogen isotope pattrens in Pinus sylvestris . Plant Soil 310: 121-136
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Hobbie EA, Sanchez FS, Rygiewicz PT. 2012. Controls of isotopic patterns in saprotrophic and ectomycorrhizal fungi. Soil Biol. Biochem. 48: 60-68.
Hobbie EA, Sanchez S, Rygiewicz. 2004. Carbon use, nitrogen use, and isotopic fractionation of ectomycorrhizal and saprotrophic fungi in natural abundance and 13C-labelled cultures.Mycol. Res. 108: 725-736.
Hobbie EA, van Diepen LT, Lilleskov EA, Ouimette AP, Finzi AC, Hofmockel KS. 2014. Fungal functioning in a pine forest: evidence from a 15N-labeled global change experiment. New Phytol. 201: 1431-1439.
Hobbie EA, Watrud LS, Maggard S, Shiroyama T, Rygiewicz PT. 2003. Carbohydrate use and assimilation by litter and soil fungi assessed by carbon isotopes and BIOLOG(R) assays. Soil Biol. Biochem. 35: 303-311.
Hobbie EA, Weber NS, Trappe JM, van Glinken GJ. 2002. Using radiocarbon to determine the mycorrhizal status of fungi. New Phytol. 156: 129–136.
Hobbie EA, Weber NS, Trappe JM. 2001. Mycorrhizal vs saprotrophic status of fungi: the isotopic evidence. New Phytol. 150: 601-610.
Hobbie EA. 2005. Assessing Functions of Soil Microbes with Isotopic Measurements. In: Buscot F, Varma A (eds.). Micro-organisms in Soils: Roles in Genesis and Functions. Springer: Berlin, pp. 385-404.
Hobbie EA. 2005. Using isotopic tracers to follow carbon and nitrogen cycling of fungi. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 361-383.5N ja 13C diskrimineerimine eri metabol9ismiprotsessides: ülevaade
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väheneb puude koorimisega
Zambia taimkattetüübid Lawton1978 jr : tulest räsitud Chipyas pole EcM taimi v.a. Pericopsis. Swartsia NM; Miombos ja Mateshis palju EcM taimi. Leiti et ka Faurea (Proteaceae) mood EcM -pole tüüpilisi proteoidseid juuri. Kalaharis (sad u 700 mm/a ) pole EcM taimi, kuigi sealsed tsesalpiinilised mood monodomin kooslusi. Arv et ka tsesalp Daniellia on EcM. EcM tõestati ka Brachystegia, Julbernardia, Isoberlinia, Monotes, Marquesia, UapacaZambia taimkattetüübid Lawton1978 jr : tulest räsitud Chipyas pole EcM taimi v.a. Pericopsis. Swartsia NM; Miombos ja Mateshis palju EcM t imi. Leiti et ka Faurea (Proteaceae) mood EcM -p l  tüüp lisi proteoidseid juuri. Kalaharis (sad u 700 mm/  ) pole EcM taimi, kuigi sea sed tsesalpiinilised ood monodomin kooslusi. Arv et ka tsesalp Daniellia on EcMZambia taimkattetüübid Lawton1978 jr : tulest räsitud Chipyas pole EcM taimi v.a. Pericopsis. Swartsia NM; Miombos ja M t shis palju taimi. Leit  et ka Faure  (Prote ceae) mood EcM -pole tüüpilis  proteoidseid juuri. Kalaharis ( ad u 700 mm/a ) pole EcM taimi, uigi sealsed sesalpii ilised mood monodomin kooslusi. Arv et ka tsesalp Daniellia on EcM
ECM vs saprotroofid 13C sisaldus
Högberg P, Read DJ. 2006. Towards a more plant physiological perspective on soil ecology. Trends Ecol. Evol. 21: 548-554.C-ringe: mükoriisaseened vahendavad taimest tulnud süsinikku maa alla tundide ja päevadega. Juurte elumus 14C põhjal on palju suurem EcM juurtel kui eelnevalt arvatud
Uapaca , Monotes (Dipterocarpaceae) ja Brachystegia-Julbernardia, Afzelia (Caesalpinoideae) on ECM Tansaanias
Högberg P. 1986. Nitrogen-fixation and nutrient relations in savanna woodland trees (Tanzania). J. Apll. Ecol. 23: 676-688.
ECM taimed ida-aafrika savannis: Caesalpinaceae, ülevaade.
Högberg P. 1990. 15N natural abundance as a possible marker of the ectomycorrhizal habit of trees in mixed African woodlands. New Phytol. 115: 483-486.
Aafrika savannides EcM puid vaid miombo-tüüpi savannides, kus need domineerivad. Seal limiteerib N, vihmametsas P; miombos ka P vähe, mistõttu seal vähe ka N2-fikseerijaid
Högberg P. 1997. 15N natural abundance in soil-plant systems. New Phytol. 137: 179-203.
Hoiland K, Holst-Jensen A. 2000. Cortinarius  phylogeny and possible taxonomic implications of ITS rDNA sequences. Mycologia 92: 694-710. Cortinarius alamperekonnad, Rozites Cortinarius, Rozites, arutelu, võimalused, probleemid
Hold GL, Schwiertz A, Aminov RI, Blaut M, Flint HJ. 2003. Oligonucleotide probes that detect quantitatively significant groups of butyrate-producing bacteria in human feces. Appl. Environ. Microbiol. 69: 4320–4324.16S rRNA butüraatbakteritele: liigispets ja rühmaspets probed. Kvantit määrang, protokolli pole antud
Holder M, LewisPO. 2003. Phylogeny estimation: traditional and Bayesian approaches. Nature Rev. Genet. 4: 275-284. klassikalised (MP; NJ; ML) + Bootstrap vs Bayesia meetodidfülogenees: klassikalised (MP; NJ; ML) + Bootstrap vs Bayesia meetodid
Phellinus tremulae: puu kohta keskm. 4 genetit, paiknevad erikorgustel ja nakatavad toenäoliselt elusate okste kaudu, kui need surevad; juurtes puudub täielikult
Holmer L, Stenlid J. 1993. The importance of inoculum size for the competitive ability of wood-decomposing fungi. FEMS Microbiol. Ecol. 12: 169-176.
Holmer L, Stenlid J. 1997. Competitive hierarchies of wood decomposing basidiomycetes in artificial systems based on variable inoculum sizes. Oikos 79: 77-84.
Holst-Jensen A, Vaage M, Schumacher T, Johansen S. 1999. Structural characteristics and possible horizontal transfer of group I introns between closely related plant pathogenic fungi. Mol. Biol. Evol. 16: 114-126. Grupp I intronite horisontaalne ylekanne kottseentel toen viiruste kaasabil
Holt RD, Lawton JH, Polis GA, Martinez ND. 1999. Trophic rank and the species-area relationship. Ecology 80: 1495-1504.kõrgematel troofilistel tasemetel liigirikkuse-pindala seos järsem ja tugevamkõrgematel troofilistel t sem tel liigirikkuse-pindala seos järsem ja tugevam
ECM ja VK Paxillus erinevad isolaadid inokuleeritud tammedel ja pöökidel: eri-isolaadid koloniseerivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseerib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovadIGS1 RFLP (5st 1 kõlbas), VIITED praimeritele; IGS1 Paxil us
Hooper DU, Adair EC, Cardinale BJ, Byrnes JEK, Hungate BA, Matulich KA, Gonzales A, Duffy JE, Gamfeldt L, O´Connor MI. 2012. A global synthesis reveals biodiversity loss as a major driver of ecosystem change. Nature 486: 105–108.Ekstinktsioon mõj prim-prod samaväärselt vüi tugev mini kui CO2 tõu  ja muu  klimaatilised tegurid
Queenslandi N-osa; primaarses vihmametsas, kus domin Acacia, EcM pole. Arv nii on kõikjal N-AUS vihmametsades; sekundaarses EcM domineeris
Calif rohumaal: EcM taimi pole
Hopple JS, Vilgalys R. 1999. Phylogenetic relationships in the mushroom genus Coprinus and dark-spored allies based on sequence data from the nuclear gene coding for the large ribosomal subunit RNA: divergent domains, outgroups, and monophyly. Mol. Phyl. Evol. 13: 1-19.LR5, LR7, LR21 jt LR-praimerid LSU: Cop inus pole onofüleetiline, sisaldab Psathyrellat, Lacrymariat jt. LSU varieeruvad ja konserv domeenid, LR5, LR7, LR21 jt LR-praimerid
Horak E, Moser M. 1965. Fungi austroamericani VIII. Über neue Gastroboletaceae aus Patagonien: Singeromyces  Moser, Paxillogaster  Horak und Gymnopaxillus  Horak. Nova Hedw. 10: 329–338. Singeromyces, Paxillogaster, Gymnopaxillus spp nov ARG,CHL
Horak E, Wood AE. 1990. Cortinarius Fr. (Agaricales) in Australasia. 1. Subgen. Myxacium and subgen. Paramyxacium. Sydowia 42: 88-168. Cortinarius: PNG, Malai, NZL Cortinariused uued liigid. Mitmed seotud nii Fagaceae kui Nothofagaceae-ga. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini. Mõned liigid levinud L-Ams ja NZLs. PNG, Malai, NZL Cor inariused uued liigid. Mitmed seotud n i Fagaceae kui Nothofagaceae-ga. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini. Mõned liigid levinud L-Ams ja NZLs. 
Horak E. 1967. Remarques critiques sur quelques champignons du Congo (Afrique). Bulletin de la Societe Botanique Suisse 77: 362-375. Kesk-Aafrikas uued perek Tubosaeta (Boletochaete-st), Verrucospora (Cystoderma sarn)
Horak E. 1971. Contributions to the knowledge of the Agaricales s.l. (fungi) of New Zealand. N. Z. J. Bot. 9: 463-493.
Descolea levinud lõunapoolkera Nothofaguse metsades ja siin-seal Indias, Jaapanis. Arv levinud põhjapoolkerale läbi Indo-Malai. Lähedane RoziteseleDescolea levinud lõunapoolker  N thof guse metsades j  siin-s al Indias, Jaapanis. Arv levinud põhjapoolkerale läbi Indo-Malai. Lähedane Rozitesele
Horak E. 1975 Boletellus and Porphyrellus in Papua New Guinea. Kew Bull. 31: 645-652.
Horak E. 1977. New and rare boletes from Chile. Boletin Sociedad Argentina de Botanica 18: 97-109. Boletused Tshiili Nothofaguse metsades ei sarn NZL Boletustega. Uued liigid TsiilistBoletused Tshiili Nothofaguse metsades ei sarn NZL Boletustega. Uued liigid Tsiilist
Horak E. 1979. Astrosporina (Agaricales) in Indomalaya and Australasia. Persoonia 10: 157-205. Inocybe sect asterosporina PNGs, Malai saarestikus. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini.
Horak E. 1979. Three new genera of Agaricales from Papua New Guinea. Sydowia 8: 202-208. PNGs uued seeneperek Fissolimbus (sarn Inocybe, ent mitte-EcM metsades), Morobia (sarn Lepiotula pisike dsapro), Termiticola -vaid termiidikuhilates Castanopsis-Lithocarpuse metsades
Agaricales, Boletales Australaasia ja ümbitsevatel mandritel. Arv et muud AUS EcM taimed on oma seened saanud Nothofaguselt. Nii saproobidel kui EcM seentel palju liike või liigikomplekse, mis levinud nii S-Am, AUS, TAS, NZL, PNG Nothof metsades. Descolea on arv AUS-st levinud Indiasse ja Ida-AasiasseAgaricales, Boletales Australaasia ja ümbitsevatel mandritel. Arv et muud AUS EcM taimed on oma seened saanud Nothofaguselt. Nii saproobidel kui EcM seentel palju liike või liigikomplekse, mis le inud nii S-Am, AUS, TAS, NZL, PNG Nothof metsades. Descolea on arv AUS-st levinud Indiasse ja Ida-AasiasseAgaricales, Bol tales Australaasia ja ümbitsevatel ndritel. Arv et muud AUS EcM taimed on oma se ned s anud Noth fagu elt. Nii saproobidel kui EcM seentel p lju liike või liigikomplekse, mis levinud nii S-Am, AUS, TAS, NZL, PNG Nothof metsades. Descolea on arv AUS-st levinud Indiasse ja Ida-Aasiasse
Horak E. 1990. Monograph of the New Zealand Hygrophoraceae. N. Z. J. Bot. 28: 255-309. NZL Hygrophoraceae: arv ainult perek Hygrophorus (5 liigiga) on EcM; teised -Camarophyllus, Hygrocybe, Gliophorus, Humidicutis, Neohygrocybe, Bertrandia on arv saproobid, kuigi on samuti EcM metsades
Horak E. 1991. New records of Phaeocollybia from Colombia. Mycologia 83: 464-472.
Horak E. Entoloma in South America. I. Institut Spezielle Botanik, ETHZ, CH-8092 Zürich, Switzerland. 40-111.
Horan DP, Chilvers GA, Lapeyrie FF. 1988. Time sequence in the infection process of eucalypt ectomycorrhizas. New Phytol. 109: 451-458.
Horan DP, Chilvers GA. 1990. Chemotropism -the key to ectomycorrhizal formation? New Phytol. 116: 297-301. terved (mitte aga lõigatud) juuretipud eritavad keemilisi ühendeid, mis stimuleerivad vaid sobivate ECM-seente kasvu nende suunas
Horn S, Caruso T, Verbruggen E, Rillig MC, Hempel S. 2014. Arbuscular mycorrhizal fungal communities are phylogenetically clustered at small scales. ISME J. 8: 2231-2242.
Horner-Devine MC, Bohannan BJM. 2006. Phylogenetic clustering and overdispersion in bacterial communities. Ecology 87: S100-S108.evol-ökol bakteritel: kooslused fülogeneet enamasti sarnasemad kui juhuslik; mõnedes kohtades ka erinevamad = üledispersioon (eriti toitainerikkamates paikades). Habitat filtering tähtsam kui konkurents koosluse str seisukohalt. Arv sõltub elupaiga heterogeensusest
Horner-Devine MC, Carney KM, Bohannan BJM. 2004. An ecological perspective on bacterial biodiversity. Proc. R. Soc. Lond. B 271: 113–122.
taimede ja bakterite liigi-pindala kõver soolasoos on erinev samas 3cm ---300m skaalas. Baktereid tuleb ala kasvades vähe juurde, taimi rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn aladel, taimeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suurtaimede ja bakterite liigi-pindala kõver sool soos on erinev samas 3cm ---300m skaalas. Baktereid tuleb al  kasvades vähe juurde, taimi rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn aladel, taimeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suurtaimede ja bakterite liigi-pindala kõver soolasoos n erinev s m s 3cm ---300m sk al s. Baktereid ul b ala kasvad s vähe juurde, ta i rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn alade , t imeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suurbakter d: 16S rDNA sekvene rimi , erinevad i ntsusastme 95%, 97%, 99% -neist v id viim n  ndis +-mõistliku tul muse ja rv n seegi a vähesörenseni indeks, mant li te t
Horner-Devine MC, Leibold MA, Smith VA, Bohannan BJM. 2003. Bacterial diversity patterns along a gradient of primary productivity. Ecol. Lett. 6: 613-622.bakteritel vs produktiivsus gradient mesokosmostes. Erirühmadel U- ja opt-trendid, MITTE_OLULINE!
Horner-Devine MC, Silver JM, Leibold MA, Bohannan BJM, Colwell RK, Fuhrman JA and 7 others. 2007. A comparison of taxon co-occurrence patterns for macro- and microorganisms. Ecology 88: 1345-1353.kooseksisteerimine mikro bidel vs makroobidel: Neg tiivne assots oluline pea alati. Fingerprinting ülehindab ja puudulik proovivõtt ning taksonoomia alahindavad mustritkooseksistee mi e ikr obidel vs makroobidel: Negatiivn  assots oluline pea alati. Fingerprinting ülehindab j  puudulik proov võtt ning taksonoomia alahindavad mustrit
bakterite üld-BD: 10e10 liiki, 4-6 x 10e30 rakku. Tähtis heterogeenne keskkond 1mm3 skaalas; tähtis primaarprod -küürukõver; liigisiseselt on biogeogr str, v suur erinevus levimisvõimes; kiire evol-võime nii mutatsioonide, konjug kui lod valiku teel; väike väljasuremus arv, OTU ja liigidefin
Hortal S, Pera J, Parlade J. 2008. Tracking mychorrhizas and extraradical mycelium of the edible fungus Lactarius  deliciosus field competition with Rhizopogon spp. Mychorrhiza 18: 69-77. 
Hortal S, Pera J, Parlade J. 2009. Field persistence of the edible ectomycorrhizal fungus Lactarius deliciosus : effects of inoculation strain, initial colonization level, and site characteristics. Mycorrhiza 19: 167-177.
Hortal S, Trocha LK, Murat C, Chybicki IJ, Buee M, Trojankiewicz M, Burczyk J, Martin F. 2012. Beech roots are simultaneously colonized by multiple genets in the ectomycorrhizal fungas Laccaria amethystina clustered in two genetic groups. Mol. Ecol. 21: 2116-2129.
Horton BM, Glen M, Davidson NJ, Ratkowsky D, Close DC, Wardlaw TJ, Mohammed C. 2013. Temperate eucalypt forest decline is linked to altered ectomycorrhizal communities mediated by soil chemistry. For. Ecol. Manage. 302: 329–337.
xxx +taim arcsin, t-test, anova
Kokku Tomentella sublilacina, Tom sp1, Russ amoenolens, Russ xerampelina; vaid Tom sp1, Cort sp1 ja Rhizopogon peremeehespets (biomassilt 6., 7., 10.)3 RE (s en ja taim: 28KJ, TW14); ITS regiooni sekveneeriminearutelu Wilcoxon mitteparam.
xxx sekveneerimine: referentsi vähesus
Biomass: 40-a ebatsuuga: Clavulinoid, Pilod fallax, Rhizop1; 40-a nulu seemikud: Russ xeramp, Pilod fallax, Cenoc; 400-a ebatsuuga: Rhiz2, Thel1, Agaric1; 400-a nulg: Cort1, Russ1, Russ3; kokku 40-a: domin Russuloidid; 400-a domin Russuloidid.  Liiga väike proov, liiga vähe proove, 400a metsas puud jaotusid ebaühtlaselt
Horton TR. 2002. Molecular approaches to ectomycorrhizal diversity studies: variation in local scale. Plant Soil 244: 29-39. ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaalas väike, vaid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide kompleks, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaa as väike, aid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide komple s, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%
Hosaka K, Bates ST, Beever RE and 10 others. 2006. Molecular phylogenetics of the gomphoid-phalloid fungi with an establishment of the new subclass Phallomycetidae and two new orders. Mycologia 98: 949-959. Geastrales(Hysterangiales(Phallales+Gomphales). EcM harud 1)Hysterangiaceae+Maseophelliaceae+Gallaceaeceae; 2) Gautieraceae, Ramaria pp., Gomphus, Gloeocantharellus?; 3) mõned Geastrum + Radiigera liigid???
Hosaka K, Castellano MA, Spatafora JW. 2008. Biogeography of Hysterangiales (Phallomycetidae, Basidiomycota). Mycol. Res. 112: 448-462. Hysterangiales: basaalsed on non-EcM; kosmopoliidid; EcM haru dest basaalne on levinud AUS. Üks tipmine klaad hõlmab ainult põhja-poolkera liike, teine nii põhja-kui lõunapoolkera liike. Tek pigem eukalüptidel ja neilt levinud ka Nothofagusele
Hosaka K, Castellano MA. 2008. Molecular phylogenetics of Geastrales with special emphasis on the position of Sclerogaster. Bull. Nat. Mus. Nat. Sci., Ser. B 34: 161-173. Geastrales: koosn monofül Sphaerobolaceae; Pyrenogaster, Sclerogster, Myriostoma; Geastrum+Radiigera p. Parte
Hosen MI, Feng B, Wu G, Zhu XT,  Li YC, Yang ZL. 2013. Borofutus, a new genus of Boletaceae from tropical Asia: phylogeny, morphology and taxonomy. Fung. Div. 58: 215-226.
Hothorn T, Müller J, Schröder B, Kneib T, Brandl R. 2011. Decomposing environmental, spatial, and spatiotemporal components of species distributions. Ecol. Monogr. 81: 329-347. mudeldamine paljudele tunnustele gruppide kaupa, ü flexible
Hovenkamp P. 1997. Vicariance events, not areas, should be used in biogeographical analysis. Cladistics 13: 67–79. maa-alade kladistilise v klasteranalüüsi asemel tuleb kasutada vikariantsusel põhinevat analüüsi ja eelnevalt need sündmused ükshaaval välja selgitadabiogeograaf as maa-al de kladistilise v klasteran lüüsi asemel tuleb kasutada vikariantsusel põhinevat analüüsi ja eelnevalt need sündmused ükshaaval välja selgitada
Howard RA. 1961. Studies in the genus Coccoloba, X. New Species and a summary distribution in South America. J. Arn. Arbor. 87-95. Coccoloba: L-Am liigirikkuse kese Venezuelas ja Atlantilises vihmametsas RdJ osariigis. TaksonoomiaCoccoloba: L-Am liigirikkuse kese Venezuelas ja Atlantilises vihmametsas RdJ osariigis. Kokku L-Am 77 liiki Taksonoomia
Howard RA. 1992. Collected notes on Coccoloba L. (Polygonaceae). Brittonia 44(3): 356-367. Coccoloba
Howard TM. 1973. Studies on the ecology of Nothofagus cunninghamii. I. Natural regeneration on the Mt. Donna Buang massif, Victoria. Aust. J. Bot. 21: 67-78.Nothofagus id neb regener pms CWD-l ja üleskistud mullapallidel. Seemned idanevad pms hiliskevadel v varasuvel; Arv tüvedes saavad juured paremini penetr ja vett varuda. Lyrebird kisub metsas enamus taimi mullalt üles. Arv P sisaldus on limiteeriv faktor Nothofaguse kasvuks ja regener.
energiavõsa Populus x nigra ja Salix viminalis, vs rotats-per 3 v 6 a:: samad seened puudel, ent mõj rot-periood
Hrynkiewicz K, Haug I, Baum C. 2008. Ectomychorrizal community structure under wiloows at former ore mining sites. Eur. J. Soil Biol. 44: 37-44.
Salix istandustes vs loodluslikult: BD madalam istanduses ilma stat vaheta; koosluse str ei hinnatud õigesti; 6 proovis 5-10 liiki; 10 proovis 8-11 liiki
Hua Z, Shao-liang C, Cun-fu L, Rui-gang W, Song-xiang D, Hui-juan Z, Yun-xia Z, Yong S, Mei-juan W, Yan-juan L, Li-si L, Langenfeld-heyser R, Eberhard F, Polle A. 2008. Effect of NaCl on growth and ion realtions in two salt-tolerant strains of Paxillus involutus. For. Stud. China 10: 95-100.
Huber O. 2006. Herbaceous ecosystems on the Guayana Shield, a regional overview. J. Biogeogr. 33: 464-475. Guajaana mägismaa pampade floristika, levik, ajalugu
Huber T, Faulkner G, Hugenholtz P. 2004. Bellerophon; a program to detect chimeric sequences in multiple sequence alignments. Bioinformatics 20: 2317-2319. 
Hubert NA, Gehring CA. 2008. Neighboring trees affect ectomycorrhizal fungal community composition in a woodland-forest ecotone. Mycorrhiza 18: 363-374.
Huelsenbeck JP, Ronquist F. 2001. MRBAYES: Bayesian inference of phylogenetic trees. Bioinformatics 17: 754-755. MrBayes: baieesia tüüpi fülogeneesikäsitluse lühiülevaade. LINKMrBayes: baieesia tüüpi fülogeneesikäsitluse lühiülevaade. LINK
mikrobioom inimese: normaalselt Candida, Malassezia, Cryptococcus; antibiootikumid ja haigused pöhj tugevaid nihkeid
Hugenholtz P, Huber T. 2003. Chimeric 16S rDNA sequences of diverse origin are accumulating in the public databases. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 53: 289–293. kimäärsekventside teke sarnaese dNA korral (16S)kimäärsekventside teke sarnaese dNA korral (16S): lahendus: Chimera_Check
biodiversiteedi arvutamine: rarefaction, parameetrilised, mitteparam meetodid, head ja vead; VIITED biodiversiteedi arvutamine: rarefaction, parameetrilised, mitteparam meetodid, head ja vead; VIITED
Hughes KW, Petersen RH, Lickey EB. 2009. Using heterozygosity to estimate a percentage DNA sequence similarity for environmental species' delimitation across basidiomycete fungi. New Phytol. 182: 795-798.ühe viljakeha piiresITS heterogeensus: 50% esines ITS polümorfism; ülejäänutel polüm kuni 3.27%. >3& 1 juht 200st; >2% -3 juhtu 200st; >1% -8 juhtu 200st. Perekonnas Amanita olid erinevused eriti suured
Hughes KW, Petersen RH. 2001. Apparent recombination or gene conversion in the ribosomal ITS region of a Flammulina (Fungi, Agaricales) hybrid. Mol. Biol. Evol. 81:94-96.
Hughes Martiny JB, Bohannan BJM, Brown JH, Colwell RK, Fuhrman JA, Green JL, Horner-Devine MC, Kane M, Krumins JA, Kuske CR, Morin PJ, Naeem S, Ovreas L, Reysenbach A-L, Smith VH, Staley JT. 2006. Microbial biogeography: putting microorganisms on the map. Nature Rev. 4: 102-112.bakteritel jt mikroobid l: leviku tõenäosus sõltub vimisvõimest ja pop tihedusest; Hüpot. Et mikroobiel kehasuurus ei piira levimistõenäosust ega määra pop-tihedust ega areaali. Teadvustavad, et 16S pole liigi, vaid perek v suguk tase
Hughes Martiny JB, Eisen JA, Penn K, Allison SD, Horner-Devine MC. 2011. Drivers of bacterial beta-diversity depend on spatial scale. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108: 7850-7854.
Hughes RG. 1986. Theories and models of species abundance. Am. Nat. 128: 879-899. ei toeta liikide lognorm ja log-seeria jaotust, eelistab dünaamilist mudelit, kus üksikuid domin on v palju ja v palju ka haruldasi; Väidetavalt andmed lognorm proovide summimise tõttu
Huh MK, Chung SD, Huh HW. 1998. allozyme variation and population astructure of Pyrola japonica in Korea. Bot. Bull. Acad. Sin. 39: 107-111.Pyrola japonica Koreas: suur populatsioonisisene diversiteet, väike populatsioonidevaheline erinevus vrs teiste sama eluviisiga liikidega allosüümi analüüs
Humpert AJ, Muench EL, Giachini AJ, Castellano MA, Spatafora JW. 2001. Molecular phylogenetics of Ramaria and related genera: evidence from nuclear large subunit and mitochondrial small subunit rDNA sequences. Mycologia 93: 465-477.Ramaria LSU mitu eri alleeli eri p kkusega (1-bp polümorfism)Ramaria n parafüleetiline (LSU, mt SSU); selles paiknevad Gautieria, Clavariadelphus, Gomphus, võib-olla ka Phallales LSU järgi. Eellane saprotroof ja ramarioidse viljakehaga (Bruns 2004 lükkas ümber]. ECM-harud paiknevad koos, v a Hysterangium, mis on toetuseta. Phallales on Gomphalese sõsarselts.
Hung L-L, Molina R. 1996. Use of the ectomycorrhizal fungus Laccaria laccata in forestry. III. Effects of commercially produced inoculum on container-grown Douglas fir and ponderosa pine seedlings. Can. J. For. Res. 16: 802-806.
Hung L-L, Trappe JM. 1983. Growth variation within and between species of ectomycorrhizal fungi in response to pH in vitro. Mycologia 75: 1983: 234-241.
Pisonia grandise leiud Tansaanias ja mainib Seiselle
seente diversiteet 2 rohumaal: 18 rDNA kloonide RFLP+sekv vs kultuurid (rohumaadel sama, kultuuridel palju väiksem BD, RFLP bändid sisald mitmeid seeneliike). Palju kandseeni rDNAga, vaid 1 AM-seen; kultuuris kõik kottseened18 rDNA seen kloonide (EF4-fung5 ) kloonide RFLP+sekv vs kultuurid. RFLP bändid sisald mitmeid seeneliike. 1650 bp suurune fragment ei kõlba RFLPks. Palju kandseeni, üksainus AM-seen!!!???
Hunt R, Hope-Simpson JF. 1990. Growth of Pyrola rotundifolia ssp. maritima in relation to shade. New Phytol. 114: 129-137.Pyrola ro undifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
Huntingford C, Jones PD, Livina VN, Lenton TM, Cox PM. 2013. No increase in global temperature variability despite changing regional patterns. Nature 500: 327-331.Kliima varieeruvus jääb globaalses mõõtmes samaks, ent põhjapoolkeral on suurenenud varieeruvus suvel ja kevadel, mison arv põhj arktika jää erinevates tasemetes
Hur I, Chun J. 2004. A method for comparing multiple bacterial community structures from 16S rDNA clone library sequences. J. Microbiol. 42: 9-13. fülogeneetiline statistika eri koosluste võrdlemiseks rDNA eri cutoff väärtustega. Paariviisiline align > UPGMA klasterdus >cutoff väärtus > PCR või klasteranalüüs eri aladele. Eri klasterdamisalgoritmid ja eri cutoff väärtused annavad erineva klastrogrammi
Hurd TM, Raynal DJ, Schwinzer CR. 2001. Symbiotic N² Fixation of Alnus incana ssp. Rugosa in shrub wetlands of the Adirondack Mountains, New York, USA. Oecologia 126: 94-103.Lepp saab 85%-100% N F a kiate kaudu, fikseerib u 40 kg N/ha aastas
Hurlbert AH, Stegen JC. 2014. When should species richness be energy limited, and how would we know? Ecol. Lett. 17: 401-413.liigirikkuse ja energia seosed; energia on ressursside kättesaadavus ja  produktiivsus ja selle otseseim näitaja on laiuskraad. Energia soodustab indiviidide rohkust, mis omakorda soodust liikide rohkust. Erandid on noored linidzid, mis tek parasvöötmes, ja väikesed linidzid, millel oma niss. Kritiseerivad indiviidide/rakkude mittearvestamist mikrobioloogias
Hurlbert SH, Meilkle WG. 2003. Pseudoreplication, Fungi, and Locusts. J. Econ. Entomol. 93: 533-535. kriitika ühele pseudorepl tööle. Lisaks: blokk-disaini võib lahendada ka tavaliste ANOVA meetoditega, aga vähemvõimas
Hurlbert SH. 1984. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. Ecol. Monogr. 54: 187-211. pseudoreplikatsioonitüübid, sagedus, ANOVA ja X2 võimalused ja möödapanekud, prooviühik; proovivõtumetoodika
Hurlbert SH. 2004. On misinterpretations of pseudoreplication and related matters: a reply to Oksanen. Oikos 104: 591-597. pseudoraplikatsiooni tuleb igati vältida. Oksaneni peksmine. Replitseerimata andmeid saab analüüsida regressiooni abil ja mitmeF ANOVA korral interaktsiooni jr. Vähevõimas
Hurt RA, Qiu X, Wu L, Roh Y, Palumbo AV, Tiedje JM, Zhou J. 2001. Simultaneous recovery of RNA and DNA from soils and sediments. Appl. Environ. Microbiol. 67: 4495–4503. DNA ja RNA eraldamine mullast: 1% CTAB/2% SDS meetod, purustamine külmas 3* kloroformi ekstraheerimist, isoprop, etanooli pole. Edasi DNA ja RNA eristamine Quiageni kommertskitiga. Väga tõhus
Husband R, Herre EA, Turner SL, Gallery R, Young JPW. 2002. Molecular diversity of arbuscular mycorrhizal fungi and patterns of host association over time and space in a tropical forest. Mol. Ecol. 11: 2669–2678.
Huston MA. 1997. Hidden treatments in ecological experiments: re-evaluating the ecosystem function of biodiversity. Oecologia 110: 449-460.Naeemi ja Tilmani tööde kriitika: tulemustes varjatud töötlused, vale interpret
Hutchison LJ, Piché Y. 1995. Effects of exogenous glucose on mycorrhizal colonization in vitro by early-stage and late-stage ectomycorrhizal fungi. Can. J. Bot. 73: 898-904.varase staadiumi seened nakatavad perem taimi ilm  lisa Glc sootmes, samas kui hilise st saaned tahavad lisa-Glc ja sel juhul voivad nakatada ka mitte-peremeestaimi. Cenoc isolaat nakatas okaspuid, aga mitte yhtki lehtpuud. Kui lisada liiga palju Glc, on taime kasv inhib arv seente eritatud pigmentide tottu
Hutchison LJ. 1988. Notes on Limacella Illinita  in pure culture. Mycologia 80: 111-114.
Hutchison LJ. 1989. Absence of conidia as a morphological character in ectomycorrhizal fungi. Mycologia 81: 587-594.
Hutchison LJ. 1990. Studies on the systematics of ectomycorrhizal fungi in axenic culture. II. The enzymatic degradation of selected carbon and nitrogen compounds. Can. J. Bot. 68: 1522-1530. EcM kandseentel ja cenococcumil puudub võime lagundada tselluloosi, pektiini ja ligniini. Paljud väidet EcM seened on valemäärangud (Xeroc subtomentosuse saproobsed vormid on Bjerkandera adusta ja Mikola Laccaria sporuleeris). Chalciporus piperatus ja Coltricia perennis ensüümide aktiivseus nagu EcM seenel. Hebeloma ja Laccaria ureaasi aktiivsus. Ntx Lactarius rufusel v tugev liigisisene varieeruvus
Hutchison LJ. 1992. Host range, geographical distribution and probable ecological status of Catathelasma imperiale  in North America. Mycologia 84: 472-475. Catathelasma imperiale: ei lagunda tselluloosi jms
Huynh TT, Thomson R, McLean CB, Lawrie AC. 2009. Functional and genetic diversity of mycorrhizal fungi from single plants of Caladenia formosa (Orchidaceae). Ann. Bot. 104: 757-765.
Hwang S-K, Kim J-G. 1998. Small subunit ribosomal DNA of an ectomycorrhizal fungus Tricholoma matsutake: sequence, structure, and phylogenetic analysis. Mol. Cells 8: 251-258. Tricholoma matsutake 18S ja IGS2 ehitus ja pikkus ja sekundaarstr
Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA, Blair JE, Cai L, de Cock AWAM, Dissanayake AJ, Glockling SL, Goonasekara ID, Gorczak M, Hahn M, Jayawardena RS, van Kan KAL, Laurence MH, Lévesque CA, Li X, Liu J-K, Maharachchikumbura SSN, Manamgoda DS, Martin FN, McKenzie EHC, McTaggart AR, Mortimer PE, Nair PVR, Pawlowska J, Rintoul TL, Shivas RG, Spies CFJ, Summerell BA, Taylor PWJ, Terhem RB, Udayanga D, Vaghefi N, Walther G, Wilk M, Wrzosek M, Xu JC, Yan J, Zhou N. 2014. One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera. Fung. Div. 67: 21-125.
Hyde KD, Udayanga D, Manamgoda DS, Tedersoo L, Larsson E, Abarenkov K, Bertrand Y, Oxelman B, Hartmann M, Kauserud H, Ryberg M, Kristiansson E, Nilsson RH. 2013. Incorporating molecular data in fungal systematics: a guide for aspiring researchers. Curr. Res. Environ. Appl. Mycol. 3: 1-32.
CAL Quercus EMH: domin risomorfidega liigid ja Tomentellad
Hynson N, Bruns TD. 2010. Fungal hosts for mycoheterotrophic plants: a non-exclusive, but highly selective club. New Phytol. 185: 598-601.
Suillus, Wilcoxina, Tomentella, Descomyces!, Amphinema
Hynson NA, Mambelli SA, Amend AS, Dawson TE. 2012. Measuring carbon gains from fungal networks in understory plants from the tribe Pyroleae (Ericaceae): a field manipulation and stable isotope approach. Oecologia in press.Pyroleae: varjutamine ja juurkontaktide äbilõikamine ei suurenda oluliselt heterotroofsust; Chimaphila käitub nagu autotroof
Hynson NA, Weiß M, Preiss K, Gebauer G, Treseder KK. 2013. Fungal host specificity is not a bottleneck for the
germination of Pyroleae species (Ericaceae) in a Bavarian forest. Mol. Ecol. 22: 1473–1481.
Hyodo F, Kohzu A, Tayasu I. 2010. Linking aboveground and belowground food webs through carbon and nitrogen stable isotope analyses. Ecol. Res. 25: 745-756.
Iason GR, Lennon JJ, Pakeman RJ, Thoss V, Beaton JK, Sim DA, Elston DA. 2005. Does chemical composition of individual Scots pine trees determine the biodiversity of their associated ground vegetation? Ecol. Lett. 8: 364-369.mida tüübirikkamad on mändide mo oterpeenid, seda suurem on alustaimestiku (r hundid, kõrred) liigirikkus. Üksikud monoterpeenid ei korrel liigirikkusega 
Illyes Z, Ouanphanivanh N, Rudnoy S, Orczan AK, Bratek Z. 2010. The most recent results on orchid mycorrhizal fungi in Hungary. Acta Biol. Hung. 61: S68-S76.
Illyez Z, Halasz K, Rudnoy S, Ounphanivanh N, Garay T, Bratek Z. 2010. Changes in the diversity of the mycorrhizal fungi of orchids as a function of the water supply of the habitat. J. Appl. Bot. Food Qual. IN PRESS.
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Jones DL, Dennis PG, Owen AG, van Hees PAW. 2003. Organic acid behavior in soils – misconceptions and knowledge gaps. Plant Soil 248: 31–41. oksalladi jt orgaaniliste hapete roll mullas: liiga madal kontsentratsioon lagundamiseks, pooleluiga kõdus 1-5h, min-mullas 5-12h; mõõtmisprobleemid; mikroobid omastavad, lagundavad ja ise sisaldavad org-happeid. Mõõtmisel raske vahet teha. Muld heterogeenne
kask vs ebatsuuga; raiesmikul vs kasvuhoones samal raiesmikumullal: sama, suur liikide kattuvus eriti segakultuuris; 3a jooksul suurenes oluliselt
Jones MD, Durall DM, Tinker PB. 1991. Fluxes of carbon and phosphorus between symbionts in willow ectomycorrhizas and their changes with time. New Phytol. 119: 99-106.
Jones MD, Durall DM, Tinker PB. 1998. A comparison of arbuscular and ectomycorrhizal Eucalyptus coccifera: growth response, phosphorus uptake efficiency and external hyphal production. New Phytol. 140: 125-134.
Jones MD, Grenon F, Peat H, Fitzgerald M, Holt L, Philip LJ, Bradley R. 2009. Differences in 15N uptake amongst spruce seedlings colonized by three pioneer ectomycorrhizal fungi in the field. Fung. Ecol. 2: 110-120. ruumiline autokorr: looduslikult koloniseeritud istikutel puudub 0.5 m peal
Jones MD, Phillips LA, Treu R, Ward V, Berch SM. 2012. Functional responses of EcM fungal communities to long-term fertilization of lodgepole pine (Pinus contorta var latifolia) stands in central British Columbia. Appl. Soil. Ecol. 60: 29-40. ensümaatiline akt juuretippudel suureneb pärast N väetamist. Mõistlik väetamine ei vähenda EcM seente aktiivsust toitainete kättesaamisel
Jones MD, Smith SE. 2004. Exploring functional definitions of mycorrhizas: Are mycorrhizas always mutualisms? Can. J. Bot. 82: 1089–1109.ECM ja AM ümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
Cenoc; linidzitest Cort (13), Russ-Lact (11), Pseudotom (4), Inocybe (4). Cenoc arvukus suurenes langis sees ja Cort vähenes.
Pseudotsuga menziesii seemikud CAN raiutud, põletatud vs terves metsas EcM seentel erinev liigiti ja eri kasvukohtades; ühe taime piires seeneliikidel erinev, samas koosluse tasemel üsnagi kattuvad profiilid hoolimata seeneliikide erinevustest; vähene hulk seeneliike pärast raiet või põlengutel kompens ensüümide poolest suurem aliigirikkuse metsas
Jones MDM, Forn I, Gadelha C, Egan MJ, Bass D, Massana R, Richards TA. 2011. Discovery of novel intermediate forms redefines the fungal tree of life. Nature 474: 200-203. Cryptomycota nimi Rozellidale. Sagedased veeseened
Jones RI. 2000. Mixotrophy in planktonic protists: an overview. Freshw. Biol. 45: 219-226. miksotroofsus: protistidel fagotroofsus on algne staadium, miksotroofsuse teke lihtne. Miksotroofidel oluline roll C ja P ringes planktonikooslustes
Jones RT, Martin AP. 2006. Testing for differentiation in microbial communities using phylogenetic methods: accounting for uncertainty of phylogenetic inference and character state mapping. fülogene tiline koosluse struktuur: metoodika eristamiseks kasutades Bayesi puid ja SIMMAP progetfülogeneetiline koosluse struktuur: metoodika eristamiseks kasutades Bayesi puid ja SIMMAP proget
kuusik: norm vs lämmastik- suured erinevused; domin Cantharellus tubaeformis 3RE, RFLP 4 megamorfotüübist (random)
Jonsson L, Dahlberg A, Brandrud T-E. 2000. Spatiotemporal distribution of an ectomycorrhizal community in an oligotrophic Swedish Picea abies  forest subjected to experimental nitrogen addition: above- and below-ground views. For. Ecol. Manage. 132: 143–156.
domin Russulaceae (Lactarius rufus), Cortinarius spp. 153-157
4 noort vs 4 vana metsa (peale põlengut) vs ECM 3 RE liigisisene ja liikide vaheline varieeruvus ITSsPCA
Jonsson L, Nylund JE. 1979. Favolaschia dybowskyana (Aphyllophorales), a new orchid mycorrhizal fungus from tropical Africa. New Phytol. 83: 121-128.
dominandid erinevad. PCA põhjal varise tüüp mõj koosluse struktuuri. Cenoc proportsioon kasvas orgaanika ja tanniinide konts kasvades
1,2,4,8 liiki: ei suurenda taime biomassi vrd üksikliigi efektiga; vahe eripinnasel eripuudel
xxx (Russula, Lact.) xxx , Taxotron t-test
Joppa LN, Bascompte J, Montoya JM, Sole RV, Sanderson J, Pimm SL. 2009. Reciprocal specialization in ecological networks. Ecol. Lett. 12: 961-969.vastastikune spetsialiseerunime on väga harv nähtus interaktsioonide ökoloogias, juhuslik
Jordan GE, Piel WH. 2008. PhyloWidget: web-based visualizations for the tree of life. Bioinformatics 24: 1641-1642. PhyloWidget fülopuude visualiseerimiseks. Output pdf.
Jordano P. 1987. Patterns of mutualistic interactions in pollination and seed dispersal: connectance, dependence asymmetries, and coevolution. Am. Nat. 129: 657-676. network anaöyys esimene: sõltuvus 11st on asymm; enamikus tolmeldajate ja seemnelevitajate rühmades v madal
Jordy MN, Azemar-Lorentz S, Brun A, Botton B, Pargney JC. 1998. Cytolocalization of glycogen, starch, and other insoluble polysaccharides during ontogeny of Paxillus involutus-Betula pendula ectomycorrhizas. New Phytol. 140: 331-341.
Jouquet P, Mamou L, LePage M, Velde B. 2002. Effect of termites in tropical soils: fungus-growing termites as weathering agents. Eur. J. Soil Sci. 53: 521-527. termiidid valivad ränimineraale oma kodade ehituseks ning suurendavad mineraalide paisuvust
Jousset A, Schmid B, Scheu S, Eisenhauer N. 2011. Genotypic richness and dissimilarity opposingly affect ecosystem functioning. Ecol. Lett. 14: 537-545.Pseudom nas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
Jousset A, Schulz W, Scheu S, Eisenhauer N. 2011. Intraspecific genotypic richness and relatedness predict the invasibility of microbial communities. ISME J. 5: 1108-1114.Pseu omonas bakterite tüvede rikkus ja g neet erinevused suurendavad koosluse vastupidavust . Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts Serratia bakteri invasiivsusele. Siiski, kõige liigirikkam kooslus polnud kõige vastupidavam. Toodi välja ka ühe genotüübi individuaalne efekt antagonistina. 
Riessia, Riessiella koos suure ümara kuni nelja-pallise tipuga tsüstiididega, mida pidas koniidideks
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. albiinode vahene fitness esia gu takistab MH taim de laia levikut ja www funktsioneerimistITS
Julou T, Burghardt B, Gebauer G, Berveiller D, Damesin C, Selosse M-A. 2005. Mixotrophy in orchids: insights from a comparative study of green individuals and nonphotosynthetic individuals of Cephalanthera damasonium. New Phytol. 166: 639-653.ITS
Jumpponen A, Egerton-Warburton LM. 2005. Mycorrhizal fungi in successional environments: a community assembly model incorporating host plant, environmental, and biotic filters. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 139-168.seente sukt essioon: ülevaade. Primaarne ja seku daarne suktsessioo . Arv põhj suktsessiooni eri mustreid seentel itmesug filtrid: liigifond, keskkonna sobivus, peremehega s bivus, konkuren sis ellujäämine. Nende hulgasherbivooria ja bakteritepoolne fungistaas eoste idanemisele ja kasvule.
Jumpponen A, Högberg P, Huss-Danell K, Mulder CPH. 2002. Interspecific and spatial differences in nitrogen uptake in monocultures and two-species mixtures in North European grasslands. Funct. Ecol. 16: 454-461.eri taimed omastavad NH4 erisügavusest eri efekt ivsusega. Seda võib m uta omavahe ine konkurents, võib mitte muuta
EmH: domin. Kottseened, juurtes suht rohkem kandseeni (mulle tundub, et saproobid). Väidet eri kooslused mullas ja juurtel, kuigi suurem osa klaadidest kattusid (ei testitud). N eff pole
preeriamullas vs kõrgendatud temp ja madalamad sademed: efekti kooslusele ega liigirikkusele polnud ei liigi ega klassi tasemel
Jumpponen A, Newsham KK, Neises DJ. 2003. Filamentous ascomycetes inhabiting the rhizoid environment of the liverwort Cephaloziella varians in Antarctica are assessed by direct PCR and cloning. Mycologia 95: 457-466.SSU k määrid; b asti otsingud muude tulemustega kui NJ analüüskimääri ; blasti otsingud muude tulemustega kui NJ analüüs
Jumpponen A. 1999. Spatial distribution of discrete RAPD phenotypes of a root endophytic fungus, Phialocephala fortinii, at a primary successional site on a glacier forefront. New Phytol. 141: 333-344.RAPD DSE kultuuridele
Dark septate Dark septate
seente BD: liustiku taandudes domin. Eosepanga seened, hiljem ECM seened ja kott-ning kandseentest biotroofid, saprotroofid18S, chim ra check, kimääride suur probleem; üsna imelikud seened eriti eospanga-kooslustes
Jumpponen A. 2007. Soil fungal communities underneath willow canopies on a primary successional glacier forefront: rDNA sequence results can be affected by primer selection and chimeric data. Microb. Ecol. 53: 233-246.mullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 andsid erinevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Schadti ja vandenkoornhuyse basaalsed taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideksmullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 ndsid er nevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Sch dti ja vandenkoornhuyse basaal d taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideks
Jun Sul W, Oliver TA, Ducklow HW, Amaral-Zettler LA, Sogin ML. 2013. Marine bacteria exhibit a bipolar distribution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110: 2342-2347.bakteritel globaalselt: mida poolusepoole on levila keskosa, seda suurem on levila (Rapoport!); paljud bakterite OTUd kattuvad lõuna- ja põhjaparasvöötmes
Junk WJ. 1984. Ecology of the vàrzea, floodplain of Amazonian white-water rivers. Monogr. Biol. 56: 215-241.Varzea taimestik ja ökoloogia: EcM liike pole peale Salix humboldtiana
Jurgensen MF, Graham RT, Larsen MJ, Harvey AE. 1992. Clear-cutting, woody residue removal, and nonsymbiotic nitrogen fixation in forest soils of the inland Pacific Northwest. Can. J. For. Res. 22: 1172-1178.
Jurgensen MF, Harvey AE, Graham RT, Page-Dumroese DS, Tonn JR, Larsen MJ, Jain TB. 1997. Impacts of timber harvesting on soil organic matter, nitrogen, productivity, and health of inland northwest forests. For. Sci. 43: 234-251.
Kadowaki K, Sato H, Yamamoto S, Tanabe AS, Hidaka A, Toju H. 2014. Detection of the horizontal spatial structure of soil fungal communities in a natural forest. Popul. Ecol. 56: 301-310.seente ruumiline autokorr tugevam O horisondis kui A horisondis
4 a jooksul mitmed uued seened, samas Tuber melanosporum on ka säilinud. Segane vs mikroskoopia: suur vahe, loll teadlane
Kagan-Zur V, Kuang J, Tabak S, Taylor FW, Roth-Bejerano N. 1999. Potential verification of a host plant for the desert truffleTerfezia pfeilii by molecular methods. Mycol. Res. 103: 1270-1274.Terfezia ja 3 rohttaime: Terfezia pfeilii viljakeha ja arbuusijuure ITS-RFLP kattuvad. Juures endomükoriisa"" septadega ja struktuurituTerfezia ja 3 rohttaime: Terfezia pfeilii viljakeha ja arbuusijuur  ITS-RFLP kattuvad. Juures endomükoriisa"" septadega ja struktuuritu
Kaiser C, Kilburn MR, Clode PL, Fuchslueger L, Koranda M, Cliff JB, Solaiman ZM, Murphy DV. 2015. Exploring the transfer of recent plant photosynthates to soil microbes: mycorrhizal pathway vs direct root exudation. New Phytol. 205: 1537–1551.eksudeerivad nii juured kui AMF hüüfid. Osakaalu raske hinnata
Kaiser C, Koranda M, Kitzler B, Fuchslueger L, Schenker J, Schweiger P, Rasche F, Zechmeister-Boltenstern S, Sessitsch A, Richter A. 2010. Belowground carbon allocation by trees drives seasonal patterns of extracellular enzyme activities by altering microbial community composition in a beec forest soil. New Phytol. 187: 843-858.N ja girdling vs mulla mikr obid ja nende nsüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
Kalamees R, Zobel M. 2002. The role of the seed bank in gap regeneration in a calcareous grassland community. Ecology 83: 1017-1025.seemnepa k: oluline roll taimede levimisel peale häiringut, ent olulisem liigirikkuse ja tousmete rohkuse kohalt seemnepank + seemnevihm. Vaid 1 liik levis ainult vegetatiivselt
ITS1-4, 5 RE
Tomentella ellisii, Phialocephala, Laccaria; Phialocephala väga sage endofüüt eriti Laccaria mantlil 5 RE
Kanagawa T. 2003. Bias and artifacts in multitemplate polymerase chain reactions (PCR). J. Biosci. Bioeng. 96: 317-323. PCR bias: ülevaade ja lahendused: primer bias sõltuvalt mismätchidest ja degener pos vs annealing temp vs tsüklite arv; heteroduplexid, kimäärid ja nende tekkeviisid. Soovit mitmeid PCR replikaate ja vähe tsükleid ning PCR produktid hiljem kokku segada
Kanchanaprayudh J, Lian C, Zhou Z, Hogetsu T, Sihanonth P. 2002. Polymorphic microsatellite markers of a Pisolithus sp. from a Eucalyptus plantation. Mol. Ecol. Notes 2: 263-264.RAPD markerite loomine (SCAR, ISSR) PisolithusRAPD markerite loomine (SCAR, ISSR) Pisolithus -eukalyptiga seotud seentele disainitud markerid ei sobi muudele tyvedele
Eucalyptus camaldulensis TAIs: Pisolithus 2 spp (AUSst arv), Inoc, Tomentella (arv AUSst), aff. Choiromyces 85% (arv AUSst)
Kanchanaprayudh J, Zhou Z, Yomyart S, Sihanonth P, Hogetsu T. 2003. Molecular phylogeny of ectomycorrhizal Pisolithus fungi associated with pine, dipterocarp, and eucalyptus trees in Thailand. Mycoscience 44: 287-294.Taimaal sissetoodud eukalüptid seonduvad Pisolithusega, mis ei koloniseeri teadaolevalt dipterokarpe ega mändi, kuigi männi omad mujalt leitud eukalüpte koloniseerida võivatega samas OTUs
Kaneko N, Salamanca E. 1999. Mixed leaf litter effects on decomposition rates and soil mimcroarthropod communities in an oak-pine stand in Japan. Ecol. Res. 14: 131-138.kõdu e seg  laguneb kiiremini kui on ennustatav üksikkomponentide järgi. Segudes oli üpalju rohkem Oribatida
Kang S, Mansfield MA, Park B, Geiser DM, Ivors KL, Coffey MD, Grünwald NJ, Martin FN, Levesque CA, Blair JE. 2010. The promise and pitfalls of sequence-based identification of plant-pathogenic fungi and oomycetes. Phytopathology 100: 732-737.Phytophthora määramine ITS õ jal: probleemid
Kang SS, Chung MG. 1997. Spatial genetic structure in populations of Chimaphila japonica and Pyrola japonica (Pyrolaceae). Ann. Bot. Fenn. 34: 15-20. Pyrol  ja Chimaphi : kõrge homosügootsus, sarn rametid u 10 m sees samast genetist ensüümkromatogramm gen str uurimiseks
Kanunfre CC; Zancan GT. 1998. Physiology of exolaccase production by Thelephora terrestris. FEMS Microbiol. Lett. 161: 151-156. eksolakaas: tähtsus fütotoksiinide (fenoolide) lagundajana
Kaounas V, Assyov B, Alvarado P. 2011. New data on hypogeous fungi from Greece with special reference to Wakefieldia macrospora (Hymenogastraceae, Agaricales) and Geopora clausa (Pyronemataceae, Pezizales)". Mycol. Balc. 8: 105–113.Wakefieldia kuulub Hymenogasterisse
Kardol P, Bezemer TM, van der Putten WH. 2006. Temporal variation in plant-soil feedback controls succession. Ecol. Lett. 9: 1080-1088.pioneerta med vohavad uudsete mikroobidega mullal, ent kiiresti järgnev neg tagasiside; Hilisemad ei saa algul käima, ent hiljem koguvad mutualiste ja vohavad
RFLP: liigisisene ja liikidevaheline 3 RE, liikidesisesed ja -vahelised erinevusedRFLP usaldatavus xxx
Karlsson M, Olson Å, Stenlid J. 2003. Expressed sequences from the basidiomycetous tree pathogen Heterobasidion annosum during early infection of scots pine. Fung. Genet. Biol. 39: 51–59.Heterobasidion annosum cDNA rmtk
Quercus seemikutel: NJ USA linnas vs maal: maal liigirikkam ja kooslused erinevad
Karpouzas DG, Rousidou C, Papadopoulou KK, Bekris F, Zervakis GI, Singh BK, Ehaliotis C. 2009. Effect of continuous olive mill wastewater applications, in the presence and absence of nitrogen fertilization, on the structure of rhizosphere-soil fungal communities. FEMS Microbiol. Ecol. 70: 388-401.
Karst J, Jones MD, Turkington R. 2008. Ectomycorrhizal colonization and intraspecific variation in growth responses of lodgepole pine. Plant Ecol.
Karst J, Marczak L, Jones MD, Turkington R. 2008. The mutualism-parasitism continuum in ectomycorrhizas: a quantitative assessmet using meta-analysis. Ecology 89: 1032-1042.
Kartzinel T, Trapnell DW, Shefferson RP. 2013. Highly diverse and spatially heterogeneous mycorrhizal symbiosis in a rare epiphyte is unrelated to broad biogeographic or environmental features. Mol. Ecol. 22: 5949-5961.
Kasesalu A, 1993. Nature Reserve District Stands and Their Dynamics in Järvselja. In: Kasesalu H (ed). Year-book of The Estonian Naturalists  ´Society vol. 74. pp. 101 – 121. Valgus, Tallinn (in Estonian; abstract in English).
Kaspari M, Yanoviak SP. 2008. Biogeography of litter depth in tropical forests: evaluating the phosphorus growth rate hypothesis. Funct. Ecol. 22: 919-923.P sisaldus kontrollib kõdu lagunemist ja varisekihi paksust troopikas (L-Am)
Kasuya MCM, Igarashi T. 1996. In vitro ectomycorrhizal formation in Picea glehnii seedlings. Mycorrhiza 6: 451-454.
Pinus thunbergii: Cenoc, Amphinema-Tyl sp1,2
Katenin AE. 1972. Mikoriza rastenii severo-vostoka evropeiskoi chasti USSR. Izd. Akd. Nauk. USSR: Moscow, 140 p.RUS Eur-põhjaosas: EcM Polygnum viviparum, Dryas octopetala, Salix spp, Betula spp, Picea obovata, Arctostaphylos alpina, Pyrola grandoflora (ektendoMR). ILLUSTR; muud taimed AM, Pedicularis NM; VIITED, ülevaade
Kathriarachchi H, HoVmann P, Samuel R, Wurdack KJ. 2005. Molecular phylogenetics of Phyllanthaceae inferred from Wve genes (plastid atpB, matK, 3 ndhF, rbcL, and nuclear PHYC). Mol. Phyl. Evol. 36: 112–134.Uapaca: lähiliike sugukonnas Phyllanthaceae pole, sõsarad Spondianthus ja Bischofia
Katoh K, Frith MC. 2012. Adding unaligned sequences into an existing alignment using MAFFT and LAST. Bioinformatics, in press. aligneerimine; lisatakse uued jrk olemasolevasse aligneeringusse
Katoh K, Kuma K, Toh H, Miyata T. 2005. MAFFT version 5: improvement in accuracy of multiple sequence alignment. Nucl. Ac. Res. 33: 511-518.
Katoh K, Standley DM. 2013. MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability. Mol. Biol. Evol. 30: 772-780. Lühikeste sekventside - nn profiilide aligneerimine suurde MSAsseLühikeste sekventside - nn profiilide alignee imine suurde MSAsse
Katoh K, Toh H. 2008. Recent developments in the MAFFT multiple sequence alignment program. Brief. Bioinform. 9: 286-298. Mafft Mafft
Kauff F, Cox CJ, Lutzoni F. 2007. WASABI: an automated sequence processing system for multigene phylogenies. Syst. Biol. 56: 523-531. WASABI: multigeneetilise info pipeline: andmebaas, deponeerinmine, bulk blast, align, puude tegemine
Cortinarius mood EcM tammega kui jälgida risomorfe (väidet ka vahtra
Kauserud H, Heegaard E, Halvorsen R, Boddy L, Hoiland K, Stenseth NC. 2010. Mushroom's spore size and timing of fruiting are strongly related: is moisture important? Biol. Lett. In press.
Kauserud H, Mathiesen C, Olson M. 2008. High diversity of fungi associated with living parts of boreal forest bryophytes. Botany 86: 1326-1333.
Kauserud H, Schumacher T. 2002. Population structure of the endangered wood decay fungus Phellinus nigrolimitatus (Basidiomycota). Can. J. Bot. 80: 597-606. ITS, IGS1, EF homokaarüonidel polnud ITS polümorfismi, kuigi 9/10 heterokaarüoni olid heterod. Näitab, et eri tuumades eri alleelidITS var P nigr limitatusel 20 730 ja IGS1: 14/490
Fomitopsis rosea: lokaalselt ja populatsiooniti sarnased, siiski korge heterosügootsus ITS, IGS, mtLSU, mtSSU, ISSR
Kauserud H, Schumacher T. 2003. Regional and local population structure of the pioneer wood-decay fungus Trichaptum abietinum. Mycologia 95: 416-425.
Kauserud H, Schumacher T. 2003. Ribosomal DNA variation, recombination and inheritance in the basidiomycete Trichaptum abietinum: implications for reticulate evolution. Heredity 91: 163-172.Trichaptum: mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsedTrichaptum: mitu ITS ja IGS vari nti. Dik org-s kummask  tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versi on d samad -mingil tasemel kro sing-over toimub. Fülogene sis ITS1 ja ITS2 inkongruentsedTrichaptu : mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuuma  eri ev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 sa ad; 95% juhtude t ITS1 j  ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsed
Kauserud H, Svegarden IB, DeCock C, Hallenberg N. 2007. Hybridization among cryptic species of the cellar fungus Coniophora puteana (Basidiomycota). Mol. Ecol. 16: 389-399.Coniophora puteana levikukese N-Am Coniophora puteana levikukese N-Am. 3 krüptilist liiki, millesharvad hübridisatsioonid EF1alfa, Beta-tubuliin ja ITS-s. ITS ü homogeenne, teistes tulevad tugevad erinevused. Allopatr mikroliikide hiljutine kokkuviimine on soodust hübriidide teket. Arv. et hübridis on v tavaline ja oluline evol-mehanism seentel
Kauserud H, Svegarden IB, Decock T, Hallenberg N. 2007. Hybridization among cryptic species of the cellar fungus Coniophora puteana (Basidiomycota). Mol. Ecol. 16: 389-399.
Kawai M. 1997. Artificial ectomycorrhiza formation of roots of air-layered Pinus densiflora saplings by inoculation with Lyophyllum shimeji. Mycologia 89: 228-232.
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liigirikkuse modelleerimine Michaelis-Menteni kõvera jr: v hea max ühtlases kk-s, vilets norm-tingimustel (taimed). Konservatiivne kui n<B, optimistlik kui n>B; R2 ei saa kasutada ekstrapol headuse hinnanguks, M-M võrrand on param. Viletsad tulemusedliigirikkuse modelleerimine Michaelis-Menteni kõvera jr: v hea max ühtlases kk-s, vilets norm-tingimustel (taimed). Konservatiivne kui n<B, optimistlik kui n>B; R2 ei saa kasutada ekstrapol headuse hinnanguks, M-M võrrand on param. Viletsad tulemused
Keller G. 1996. Utilization of organic and inorganic nitrogen sources by high-alpine ectomycorrhizal fungi of Pinus cembra in pure culture. Mycol. Res. 100: 989-998.
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Kellner H, Vandenbol M. 2010. Fungi unearthed: transcripts encoding lignocellulolytic and chitinolytic enzymes in forest soil. PLoS ONE 5:e10971. praimerid tsellulolüütilistele seente ensüümidele. Rohkem geene leiti N-vaesest vrd N-rikastatud mullast (v.a.Ox dekarboxylase, kitinaas)praim rid tsellulolüütilis ele seente ensüümidele. R hkem geene leiti N-vaesest vrd N-rikastatud mullast (v.a.Ox dekarboxylase, kitinaas)
Kembel SW, Cowan PD, Helmus MR, Cornwell WK, Morlon H, Ackerly DD, Blomberg SP, Webb CO. 2010. Picante: R tools for integrating phylogenies and ecology. Bioinformatics 26: 1463-1464. Picante pakett Ris fülogeneetiliste distantside jaoks
Kembel SW, Hubbell SP. 2006. The phylogenetic structure of a neotropical forest tree community. Ecology 87: S86-S99.fül geneet str taimekoosluses Barro Coloradol: sekund taimkattega ja per kuivadel aladel esines klasterdumine, soistel aladel ja nõlvadel fülogeneet üledispers
Kembel SW, O´Connor TK, Arnold HK, Hubbell SP, Wright SJ, Green JL. 2014. Relationships between phyllosphere bacterial communities and plant functional traits in a neotropical forest. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111: 13715-13720.
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seened ja bakterid T-RFLP ja ARISA ordinatsioon Monte Carloga, v põhjalik seletus ja lahtimõtestamine
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Alnicola spp, Tomentella ellisii v Tom sublilacina s.l. Puudel on eksitud - Tom lateritia ja Tom galzinii, Lact spinosulus UNITEst poleilmselt lepaga seotud. Kahelt alalt leitud ka PsT tristis ja Xerocomus sp (1 ala)
Kennedy PG, Hortal S, Bergemann SE, Bruns TD. 2007. Competitive interactions among three ectomycorrhizal fungi and their relation to host plant performance. J.Ecol. 95: 1338-1345.
domin laia peremeesringiga; ebatsuuga: Russula1, Ascomycota1, Sebacina; Lithocarpus: Agaricales1, Ascomycota1, Russula12 RE, taimel trnL + Alu; sekv 1 praimeriga; ITS1F/ITS4 sarnasuskoef, t-test
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Arbutus menziesii vs Pseudotsuga OR: sarnane elurikkus, pea kõik sagedasemad seeneliigid mõlemal peremehel
Kennedy TA, Naeem S, Howe KM, Knops JMH, Tilman D, Reich P. 2002. Biodiversity as a barrier to ecological invasion. Nature 417: 636-638.põllul mida suurem taimede diversiteet, seda suurem resistentsus invasioonidele
Kernaghan G, Currah RS, Bayer RJ. 1997. Russulaceous ectomycorrhizae of Abies lasiocarpa  and Picea engelmannii . Can. J. Bot. 75: 1843–1850.
k.a. Tomentella, Amphinema, Pseudotomentella; vs ECM: väga erinev, domin Cortinarius
Cenoc-assotsieerunud kultiveeritud seentel: paljudel seentel esineb peremeespuu-eelistus, ent spetsiifilisust mitte. Kask erineb okaspuudest suht rohkem
ECM: eripaigus eridominandid: Ala1: Thelephora sp, Hymenosc., Phialophora; Ala2: Thelephora, Phialophora, Hymenosc; Ala3: Phialocephala, Amphinema; Ala4: Amphinema, Thelephora, Hymenosc 2 RE; NL6C fpraimer; kogu juuretipp, geelil eraldamine j  reamplifitseerimin  ITS1-NLC; sekv NLC, ITS4pa vad kot kute ja ka dade ITSid samasse alg eeringusse
multiregressioon, CA
subalpi vöötmes 4 RE; subalpi vöötmes
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Kimbrough JW. 1994. Septal ultrastructure and Ascomycete systematics. In: Hawksworth DL (ed.). Ascomycete systematics: Problems and Perspectives of the Nineties. Pp. 127-141. septade ultrastr järgi saab ära tunda Pezizales seltsi tasemel, ja enamasti suguk tasemel. Perek tasemel peaaegu identne ultrastr . Tuberales toodi ultrastr põhjal Pezizalesse ja Thelebolus eraldati Pezizalesest
King AN, Ferris C. 1998. Chloroplast DNA phylogeography of Alnus glutinosa . Mol. Ecol. 7: 1151-1161. Alnus glutinosa: L-Eur ja Aasias populatsioonid mitmekesised, Alpidest ja Karpaatidest põhjas vaid üks alleel
Kingsley MT, Straub TM, Call DR, Daly DS, Wunschel SC, Chandler DP. 2002. Fingerprinting closely related Xanthomonas pathovars with random nonamer oligonucleotide microarrays. Appl. Environ. Microbiol. 68: 6361–6370.Xanthomonas eritüved: 9 nu oligoprobed PCR-replitseeritud genoomidele. Võimalik vaid külmhübridisatsioon. Tüvede eristamine võimalik, ent raske PCA ja x2 testi abilTüvede eristamine PCA ja x2 esti abil üht tüüpi märgistusega genoomse DNA abil.
Kinoshita A, Sasaki H, Nara K. 2011. Phylogeny and diversity of Japanese truffles (Tuber  spp.) inferred from sequences of four nuclear loci. Mycologia 103: 779-794 .
Kinoshita A, Sasaki H, Nara K. 2012. Multiple origins of sequestrate basidiomes within Entoloma inferred from molecular phylogenetic analyses. Fung. Biol. 116: 1250-1262. Entoloma: Rosaceae-seotud haru ja EcM haru on sõsarrühmad ITS+RPB2+LSU baasil. Maasis vk-dega harud on tek mitmetes saprotroofsetes rühmades; EcM rühmas pole kindel.
vs mulla kuumutamine lühiajaliselt 45-70 kraadini: BD väheneb 25-50%. Taluvate seas on rohkesti Pyronemataceae esindajaid ja Rhizopogon
Pinus sylv Alpides; vs põlengud: 2-5 a põlengutel BD madalam kui varasematel; koosluse str erines põlenud vs mitte aladel, ent põlengu vanusel polnud mingit efekti
EcM liigirikkus suurendab männi kasvu vaid Suillus granulatuse SAMPLING EFF arvelt, eriti niiskes (vrd kuivas). 8 ensüümi rohkus ei seleta taimede biomassi kasvu
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Kirk TK, Croan S, Tien M, Murtagh KE, Farrell RL. 1986. Production of multiple ligninases by Phanerochaete chrysosporium: effect of selected growth conditions and use of a mutant strain. Enzyme Microb. Technol. 8: 27-32. ligninaasid: mõõtmine veratrüülalkoholi ja antikehadega geelil; eri isosüümid; veratrüülalkoholi, Mn, Cu ja mikroelementide lisamine tõstab aktiivsust: HPLC
Kisa M, Sanon A, Thioulouse J, Assigbetse K, Sylla S, Spichiger R, Dieng L, Berthelin J, Prin Y, Galaina A, Lepage M, Duponnois R. 2007. Arbuscular mycorrhizal symbiosis can counterbalance the negative influence of the exotic tree species Euclyptus camaldulensis on the structure and functioning of soil microbial communities in a sahelian soil. FEMS Microbiol. Ecol. 62: 32-44.eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõj tab risosf bakt rit  kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisus  neg. AM seened potikatses väh ndavad eukalüpti efekti teistele taimedele
Kissling WD, Dormann CF, Groeneveld J, Hickler T, Kühn I, McInerny GJ. 2012. Towards novel approaches to modelling biotic interactions in multispecies assemblages at large spatial extents. J. Biogeogr. 39: 2163-2178. kooseksisteerimise analüüs:ülevaade meetoditest; 
Kitayama K, Iwamoto K. 2001. Patterns of natural 15N abundance in the leaf-to-soil continuum of tropical rain forests differing in N availability on Mount Kinabalu, Borneo. Plant Soil 229: 203-212.
Kivlin SN, Hawkes CV. 2011. Differentiating between the effects of invasion and diversity: impacts of aboveground plant communities on belowground fungal communities. New Phytol. IN PRESS.taimede BDl suurem efekt juure mikr obikoosl stele kui i d v taimede efekt või kohaliku vs eksoot päritolu ef. Kohalikel taimedel rohkem arbuskuleid kui eksootilistel; -> Invas taimed mõj seenekooslusi läbi taimede BD vähendamise
Kjoller R, Bruns TD. 2003. Rhizopogon spore bank communities within and among California pine forests. Mycologia 95: 603-613. Rhizopogon ECM-kultuurist 2RE
lubi mänd: Tyl aster, Elaph muric Atheliaceae sp; mä kontr: Russ decol, R paludosa, vinosa; Kuusk lubi: Tyl aster, T fibrill, Helot sp1; ; Cenoc; Ku kontr: Tyl aster, Pilod1, Cenoc, Lact rufus
DEN 15-a kuusikus N-depositsiooni gradiendil: Tylospora fibr tundlik N suhtes. Ühtlasi väheneb ka mükoriisade arv ja mütseeli ohtrus
Kjoller R, Olsrud M, Michelsen A. 2010. Co-existing ericaceous plant species in a subarctic mire cummunity share fungal root endophytes. Fung. Ecol. 3: 205-214.
Kjoller R, Rosendahl S. 2000. Detection of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomales) in roots by nested PCR and SSCP (Single Stranded Conformation Polymorphism). Plant Soil 226: 189–196SSCP AM-seentele
EmH: Xerocomus pruinatus, Tomentella1, Tomentella2; EcM: Russula nigricans, Lact subdulcis, Inoc peltiginosa, Cort anomalus; taksonitest Russulales, Thelephorales, Pezizales, Inocybe, Cortinarius. Russula, Lact, Clavulina, Cortinarius, Tomentella, Pezizales, Inocybe oli olul harvem EmH kui EcM na. Kloonidest 20.7% olid NM-seened ja liikidest proovi kohta 42.6% olid NM. EmH järgi leiti proovist 4 liiki vs 3.1 EmH-na, kokku 31 EcM-na ja 24 EmH-na. 3% kimäärseid sekventseKloonidest 20.7% olid NM-see ed ja liikidest p oovi kohta 42.6% olid NM. EmH järg  leiti proovist 4 liiki vs 3.1 EmH-na, kokku 31 EcM-na ja 24 mH-na. 3% k määrseid sekventse
T-RFLP (ARDRA): ITS1F-ITS4 -mahajäetud põllumaj-maal suurem seente BD kui metsas ja põllumaj-maal T-RFLP (ARDRA): ITS1F-ITS4 -mahajäetud põllumaj-maal suurem seente BD kui metsas ja põllumaj-maal 
seente BD tammikus vs elevCO2 -vahet pole; kvantitatiivselt seeni CO2-rohkuses enam t-RFLP, 2 RE ??? ITS praimerid, nendega manipuleerimine täpsuse saavutamiseks
Põllumullas seened: domin Tetracladium 4 spp, ; v palju Sordariales, Hypocreales, Helotiales
Klepac-Ceraj V, Bahr M, Crump BC, Teske AP, Hobbie JE, Polz MF. 2004. High overall diversity and dominance of microdiverse relationships in salt marsh sulphate-reducing bacteria. Environ. Microbiol. 6: 686-698.kimääridest hoidumine: 15 tsükl t + puhastus + 5 tsüklit. Kimääride tuvastamisproge link ja barcoding tasemete proge link. Väidavad, et ka 99% barcoding krit 16S rDNAle on liiga konservatiivnekimääride  hoidumine: 15 tsüklit + p h us + 5 tsük t. Kimääride tuvasta isproge link ja barcoding tasemete proge link. Väidavad, et ka 99% barcodi g krit 16S rDNAle on liiga konservatiivnekimääridest hoidumine: 1  + puh stus + 5 t üklit. Kimääride tuv stamisprog  link ja r i  tasemete proge link. Väidavad, et ka 99% barcoding krit 16S rDNAle on liiga konservatiivnekimääridest hoidum e: 15 tsüklit + puhastus + 5 tsüklit. Kimäär de uvastamisproge link ja barcoding t s mete proge lin . Väidavad, et ka 99% barcoding krit 16S rDNAle on liiga konservatiivne
Klironomos J, Zobel M, Tibbett M, Stock WD, Rillig MC, Parrent JL, Moora M, Koch AM, Facelli JM, Facelli E, Dickie IA, Bever JD. 2010. Forces that structure plant communities: quantifying the importance of the mycorrhizal symbiosis. New Phytol. IN PRESSAM olemasolu seletab 18%-57% ta mede BDst v liigirikkusest
Klironomos JN, Hart MM. 2001. Animal nitrogen swap for plant carbon. Nature 410: 651-652. Laccaria bicolor tapab collembolaid ja transpordib 15N taimesse
Klironomos JN. 2002. Feedback with soil biota contributes to plant rarity and invasiveness in communities. Nature 417: 67-70.
Hebeloma crustulinif, Scleroderma aurantium, Pisolithus arenarius obs, vilets illustr
Kluber LA, Tinnesand KM, Caldwell BA, Dunham SM, Yarwood RR, Bottomley PJ, Myrold DD. 2010. Ectomycorrhizal mats alter soil biogeochemistry. Soil Biol. Biochem. 42: 1607-1613. EcM matid suurendavad mikroobide biomassi ja mitme ensüümi aktiivsust mattides, ent erinevusi pole kui kaaluda mikroobse biomassiga.
Kluger CG, Dalling JW, Gallery RE, Sanchez E, Weeks-Galindo C, Arnold AE. 2008. Host generalists dominate fungal communities associated with seeds of four neotropical pioneer species. J. Trop. Ecol. 24: 351-354.
Knights D, Kuczynski J, Charlson ES, Zaneveld J, Mozer MC, Collman RG, Bushman FC, Knight R, Kellwy ST. 2011. Bayesian community-wide culture-independent microbial source tracking. Nat. Meth. 8: 761-765. proovi koosluse struktuuri ja olemasolevate andmete põhjal tehaks kindlask, kust proov võiks pärineda ja kas tegu võib olla reostusega
Knowles LL, Maddison WP. 2002. Statistical phylogeography. Mol. Ecol. 11: 2623-2635. fülogeograafia populatsioonidel: ülevaade ja Templetoni NCA mahategeminefülogeograafia populatsioonidel: ülevaade ja Templetoni NCA mahategeminefülogeograafia populatsioonidel: ülevaade ja Templetoni NCA mahategemine
Knowles LL. 2009. Statistical phylogeography. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 40: 593-612. meetodid fülogeograafias
Knudsen JT, Mogens Olesen J. 1993. Buzz-pollination and patterns in sexual traits in North European Pyrolaceae. Am. J. Bot. 80: 900-913.uibulehe ised: vähene putuktolmlemine, taimed võimelised iseviljastuma, kuid mitte apomiktiliselt. Seemned v väikesed (viited edasi)
Ko KS, Jung HS. 2002. Three nonorthologous ITS1 types are present in a polypore fungus Trichaptum abietinum. Mol. Phyl. Evol. 23: 112-122. mch, ITS1, ITS2, spets ITS1 praimerid Trichaptum abietinum: 3 ortoloogset ITS1 regiooni (pseudogeenid, hübridisatsioon, heteromeersetes kromosoomides: jamps), ent muu sama; mch, ITS1, ITS2
Entoloma clypeatum on Rosa: taimerakud lüüsuvad ja ka hüüfid kollapseeruvad
Koehler H, Warrelmann J, Frische T, Behrend P, Walter U. 2002. In-situ phytoremediation of TNT-contaminated soil. Acta Biotechnol. 22: 67-80.
EcM taimedel lehtedes P konts kõrgem, ent kui arvestada fülogen seoseid, siis mitte. Muud lehtede omadused sarn EcM ja muudel taimedel. Arv. Madala toitainete sisaldusega muldadel EcM parandas konkurentsivõimet, vb ka muud hüved
Koetschan C, Förster F, Keller A, Schleicher T, Ruderisch B, Schwarz R, Müller T, Wolf M, Schultz J. 2010. The ITS2 Database III - sequences and structures for phylogeny. Nucl. Ac. Res. 38: D275-D279. ITS2 sekundaarstruktuuri andmebaas ja veebipõhine analüüs
Ellesmere CAN: EcM taimedKobresia, Salix arctica, Dryas integrif., ebaharilikest ka Pedicularis capitata (2/8), Saxifraga oppositifolia (3/4), Cassiope tetragona (4/9); Pyrola grandiflora (7/8). Kokkuvõte varasematest arktoalp. Töödest. Selgub, et Cassiope on EcM N-Am; Saxifraga oppositifolia on EcM N-Am, Pedicularis EcM arktikas. Silene acaulisel DSE paks kol. Erandlikke pole illustreeritud!
Neocudoniella radicella kuusejuurtel. Liigikirjeldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ektoga tegemist, sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesseNeocudoniella radicella kuusejuurtel. Liig kirj ldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ektoga tegemist, sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesse
Kohn LM. 2005. Mechanisms of fungal speciation. Annu. Rev. Phytopathol. 43: 279-308. seente liigitekke mehhanismid: ülevaade: allo vs sümpatriline, polüploidiseerumine, genoomi introgressioon, hübridiseerumine. Kodustamise, substraadi, peremehe spets mõjud. Näidetena Heterobasidion, Melampsora hübriid paplil; Epichloe, Ophiostoma novo-ulmi, Saccharomyces, Phytophthora alni 
Kohout P, Sýkorová Z, Bahram M, Hadincová V, Albrechtová J, Tedersoo L, Vohník M. 2011. Ericaceous dwarf shrubs affect ectomycorrhizal fungal community of the invasive Pinus strobus  and native Pinus sylvestris  in a pot experiment. Mycorrhiza 21: 403-412.
Kohzu A, Miyajima T, Tateishi T, Watanabe T, Takahashi M, Wada E. 2005. Dynamics of 13C natural abundance in wood decomposing fungi and their ecophysiological implications. Soil Biol. Biochem. 37: 1598–1607.
15N ja 13C diskriminatsioon eristab ECM seeni ja saprotroofe
Koide RT, Dickie IA. 2002. Effects of mycorrhizal fungi on plant populations. Plant Soil 244: 307–317.
Koide RT, Dickie IA. 2002. Kit-based low-toxicity method for extracting and purifying fungal DNA from ectomycorrhizal roots. Biotechniques 32: 52-56. DNA ekstaheerimine: alternatiivne meetod
Koide RT, Fernandez CW, Peoples MS. 2011. Can ectomycorrhizal colonization of Pinus resinosa roots affect their decomposition? New Phytol. 191: 508-514.EcM juured lagunevad mõ ed l seeneliikidel kiiremini kui teistel liikidel ja kui NM juured
Koide RT, Kabir Z. 2001. Nutrient economy of red pine is affected by interactions between Pisolithus tinctorius and other forest-floor microbes. New Phytol. 150: 179-188.
Koide RT, Sharda JN, Herr JR, Malcolm GM. 2008. Ectomycorrhizal fungi and the biotrophy-saprotrophy continuum. New Phytol. 178: 230-233. lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
Hüüfidena EcM seened eriaegadel eri rohkusega, ent arv EcM-del ajalist erinevust ei esine, kuna juuretipud elavad suht vanaks. Uurida võiks eri juurekohortide tasemel. Arvutiproge abil leidsid 3 kontrastset mustrid EcM seeneliikide esinemises, ent 3 rühma olid ette antud!!! 
Koide RT, Shumway DL. 2000. On variation of forest floor thickness across four red pine plantations in Pennsylvania, USA. Plant Soil 219: 57-69.
Koide RT, Suomi L, Stevens CM, McCormick L. 1998. Interactions between needles of Pinus resinosa and ectomycorrhizal fungi. New Phytol. 140: 539-547.
Koide RT, Wu T. 2003. Ectomycorrhizas and retarded decomposition in a Pinus resinosa plantation. New Phytol. in press
EMH: Cenoc, Clavulina, J10, Russula; ECM: Cenoc, Clavulina, Lactarius, TylopilusECM see tel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!DNA eril  ekstraheerimin  mullast + TRFLP ITS1F-ITS4 ann 49*C 2 RE mõl otstest; standard: 3 4st peab kattuma. T-RFLP kapillaar-geele ktroforeesil ABI 3100 m sinal
EMH: Cenococcum, Clavulina, jori 10; ECM Cenococcum, Lactarius, Tylopilus, Clavulina ;; 1 juuretippu anal -Cenococcum, Clavulina, Lactarius, Tylopilus; 2 -Cenoc, Clavulina, Tylopilus, Lactarius; 3 -Clavulina, Cenococcum, Tylopilus, LactariusT-RFLP mullast
Koizumi H, Oshima Y. 1985. Seasonal changes in photosynthesis of four understorey herbs in deciduous forests. Bot. Mag. 98: 1-13.potis kasva atud Pyrola japonica: lehed kuni 3-a, varjulehe tüüpi FS. Mõningane FS ka sügisel ja talvel
Koizumi Y, Kelly JJ, Nakagawa T, Urakawa H, El-Fantroussi S, Al-Muzaini S, Fukui M, Urushigawa Y, Stahl DA. 2002. Parallel characterization of anaerobic toluene-and ethylbenzene-degrading microbial consortia by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis, RNA-DNA membrane hybridization,and DNA microarray technology. Appl. Environ. Microbiol. 68: 3215-3225.16S DNA ja in vitro transkrib eri d rRNA (stabiilsus  tagamis ks hübridisatsioonil); oligonukleotiidprobed 16-24 bp; dissotsiatsioonitemp, pesemistemp optimiseerimine; 1 bp valepaardumise korral optimaalne pesemistemp 3,5-5,5* madalam, ka v sarn probedel eri Tm; vs DGGE, membraanhübridis -sama tulemus16S rDNA ja in vitro tra skribeeritud rRNA (stab ilsu e tagamiseks hübridisatsioonil); oligonukleotiidprobed 16-24 bp; dissotsiatsioonitemp, pese temp optimiseerimine; 1 bp valepaardumise korral opti aalne pesemiste p 3,5-5 5* madalam, ka v sarn probedel eri Tm; vs DGGE, membra nhübridis - ama tulemus
Kõljalg U, 1992. Mycorrhiza formed by basidiospores of Tomentella crinalis  on Pinus sylvestris . Mycol. Res. 96: 215 – 220.
Kõljalg U, 1996. Tomentella (Basidiomycota) and Related Genera in Temperate Eurasia. 213 pp. Fungiflora, Oslo. 
x
Tomentella sp
Kõljalg U, Larsson K-H, Abarenkov K, Nilsson RH, Alexander IJ, Eberhardt U, Erland S, Høiland K, Kjøller R, Larsson E, Pennanen T, Sen R, Taylor AFS, Tedersoo L, Vrålstad T, Ursing BM. 2005. UNITE: a database providing web-based methods for the molecular identification of ectomycorrhizal fungi. New Phytol. 166: 1063-1068.andmebaas ITSle andmebaas ITSle
Kõljalg U, Renvall P. 2000. Hydnellum gracilipes – a link between stipitate and resupinate Hymenomyces. Karstenia 40: 71 – 77.
x
König S, Wubet T, Dormann CF, Hempel S, Renker C, Buscot F. 2010. TaqMan Real-time PCR assays to assess arbuscular mycorrhizal responses to field manipulation of grassland biodiversity: effects of soil characteristics, plant species richness, and functional traits. Appl. Environ. Microbiol. 76: 3765-3775.AM seent  liigirikkus sõltub taim de liigirikkusest, m la niiskuse t ja liblikõielist  olemasolust; koosluse struk uuri määrab enim taimede funktsionaalsete gruppide olemasoluDNA eraldus mu da läbi pest EDTA-T it n lahusega; FastDNA Spi  Ki  For Soi , Real-time PCR A  se ne iikide ITS regioonile, mis teeb määramise 6x odavamaks ja kiiremaks süsteemis, kus 13-14 liiki; 
Konno M, Iwamoto S, Seiwa K. 2011. Specialization of a fungal pathogen on host tree species in a cross-inoculation experiment. J. Ecol. 99: 1394–1401.
Angianthus, Waitzia (Asteraceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Stylidium (Stylidiaceae), Gompholobium Pultanaea (Fabaceae),on ECM sünteesides nii Labyrinthomyces, Peziza whitei kui Laccaria sp-ga. Mantel v õhuke v fragm ja epidermise rakud ei pikene (v.a. Fabaceae). Kõik seened stimul kasvu 1.5 -90kordselt
Koricheva J, Gange AC, Jones T. 2009. Effects of mycorrhizal fungi on insect herbivores: a meta-analysis. Ecology 90: 2088-2097.
aeglased: Thelephora terr jt., Kottseened (Wilcoxina, Cenoc jt.), Atheliaceae; kiiretel Atheliaceae ja Thelephora terr jt.
Tylospora asterophora, Thel terr, Piloderma reticulatum, Amph byss, Mel bicolor, Amph1. Sh 4 Tylosporat, 2 Wilcoxinat, 3 Amphinemat, 4 Pilodermat, 4 Thelephorales. Arv et metsas puuindiv arv läbi geneet rikkuse soodust EcM liigirikkust
Korkama-RajalaT, Mueller MM, Pennanen T. 2008. Decomposition and fungi of needle litter from slow- and fast-growing Norway spruce (Picea abies ) clones; Microb. Ecol. 56: 76-89.
väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustega
Havail EcM infekt vaid sissetoodud Coccolobal; Pisonia umbellifiera jt AM v NM
Koske RE, Sutton JC, Sheppard BR. 1975. Ecology of Endogone in lake Huron sand dunes. Can. J. Bot. 53: 87-93.
Hebeloma crustuliniforme, Tuber spp
Keenia eri metsatüüpides. Kõikjal v.a. Männiistandikes EcM seeni polnud (v.a. Gyrodon sp, Phaeogyroporus sp). Istandike saproobid pms Eur päritolu, EcM seentst Suillus, Rhizop, HebeloamaKeenia: sademed märts-mai; Oct-Dec
Kotiranta H, Larsson K-H, Saarenkoksa R, Kulju M. 2011. Tretomyces gen. novum, Byssocorticium caeruleum sp. nova , and new combinations in Dendrothele  and Pseudomerulius  (Basidiomycota). Ann. Bot. Fenn. 48: 37-48.
Kotter MM, Farentinos RC. 1984. Formation of Ponderosa pine mycorrhizae after inoculation with feces of tassel-eared squirrels. Mycologia 76: 758-760.
sümbiondid maksasammaldel: Jungermanniales: Sebacinaceae + mõnedel tundmatud kottseened; Aneura pinguis: Tulasnellales. Jungermannoidne mükoriisa
Kottke I, Guttenberger M, Hampp R, Oberwinkler F. 1987. An in vitro method for establishing mycorrhizae in coniferous tree seedlings. Trees 1: 191-194.
Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; 
Kottke I, Holopainen T, Alanen E, Turnau K. 1995. Deposition of nitrogen in vascular bodies of Cenococcum geophilum Fr. mycorrhizas as detected by electron energy loss spectroscopy. New Phytol. 129: 411-416.
Kottke I, Oberwinkler F. 1988. Compararive studies of mycorrhization of Larix decidua and Picea abies by Suillus grevillei. Trees 2: 115-128.
Kottke I, Pargney JC, Qian XM, Le Disquet I. 1995. Passage and deposition of solutes in the hyphal sheath of ectomycorrhizas -the soil-root interface. In: ??? (eds). EUROSILVA -Contribuion to Forest Tree Physiology. Les Colloques, Dourdan, France.
funktsionaalne erinevus erimikro-ja makroelementide kogumises
Kottke I, Suarez JP, Herrera P, Cruz D, Bauer R, Haug I, Garnica S. 2010. Atractiellomycetes belonging to the 'rust' lineage (Pucciniomycotina) form mycorrhizae with terrestrial and epiphytic neotropical orchids. Proc. R. Soc. Lond. B. 277: 1289-1298.
Kottke I, Weber R, Ritter T, Oberwinkler F. 1995. Vitality of mycorrhizas and health status of trees in diverse forest stands in West Germany. In: Hüttl RF, Mueller-Dombois D (eds.). Forest Decline in the Atlantic and Pacific Region. Pp. 189-201. Springer-Verlag, Berlin, Germany.
Kourtev PS, Ehrenfeld JG, Häggblom M. 2003. Experimental analysis of the effect of exotic and native plant species on the structure and function of soil microbial communities. Soil Biol. Biochem. 35: 895-905.
Kovacs GM, Balazs TK, Calonge FD, Martin MP. 2011. The diversity of Terfezia desert truffles: new species and a highly variable species complex with intrasporocarpic nrDNA ITS heterogeneity. Mycologia 103: 841-853.Terfezia claveryi, leptoderma sisald mitmeid krüpt liike, millel pole peremehe-eelistusi. T. leptoderma indiviidides on 2-7 erinevad ITS alleeli, mille sarn on 98.0%-99.8%
Mattirolomyces terfezioides: kolonis juuri, kus mood sõlmekesi, ümber juure mood sklerootsiume -just nagu Morchella. Peremeestaimi palju
Tuber spp -EcM-dest tuleb palju viljakehadele mittevastavaid tüüpe Ungaris
Kovacs GM, Trappe JM, Alsheikh AM, Bóka K, Elliott TF. 2008. Imaia , a new truffle genus to accommodate Terfezia gigantea . Mycologia 100: 930-939. Imaia, gen nov (sõsar Leucangium carthusianumile)
Kovacs GM, Trappe JM, Alsheikh AM, Hansen K, Healy RA, Vagi P. 2011. Terfezia disappears from the American truffle mycota as two new genera and Mattirolomyces  species emerge. Mycologia 103: 831-840. Stouffera, temperantia /marcelleina-pez gerardii klaadis
Terfezia ja Helianthemumi suhe pole EcM, kuigi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. Helianthemumi ja Robinia korteksirakud lagundati, eriti kõrgete P konts juures, hüüfid tungisid steeli ja endodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioon
Kowalchuk GA, Gerards S, Woldendorp JW. 1997. Detection and characterization of fungal infections of Ammophila arenaria (Marram grass) roots by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis of specifically amplified 18S rDNA. Appl. Environ. Microbiol. 63: 3858–3865.DGGE: Ammophila arenaria juur seened, palju erinevusi vrd kultuuridega; nested PCRDGGE
DGGE bändid: bakterid ja seened -liigirikkus suurem komposti inokul vs kontr DNA ei hävine peale autoklaavimist
Kraft NJB, Comita LS, Chase JM, Sanders NJ, Swenson NG, Crist TO and 10 others. 2012. Disentangling the drivers of beta diversity along latitudinal and altitudinal gradients. Science 333: 1755-1758.bet -BD globaalselt: kui võtta arvesse Gamma-BD, siis efekt puudub: Lin ef asemel unimod; lat asemel oleks pidanud k temp vms
Kraft NJB, Cornwell WK, Webb CO, Ackerly DD. 2007. Trait evolution, community assembly, and the phylogenetic structure of ecological communities. Am. Nat. 170: 271-283. Fülogeneetilise struktuuri analüüsis määravtunnuste rohkus kui tegu 'limiting similarity', Power suurem kui valim on u 50% liigifondist
Kraft NJB,  Valencia R,  Ackerly DD. 2008. Functional traits and niche-based tree community assembly in an Amazonian forest. Science 322: 580-582.topograafia määr b Yasunis puude nishid
Krahulec F, Rosen E, van der Maarel E. 1986. Preliminary classification and ecology of dry grassland communities on Ölands Stora Alvar (Sweden). Nord. J. Bot. 6: 797-809.ölandi suure alvari geobotaanilised kooslused. kokku 4. Üks lulisemaid Helianthemum oelandicum-Galium oelandicum kooslus -väga ohukesel ja kuival külmakerke-ornal pinnasel; helianthemum karjatamist vähetaluv
Lactarius lignyotus-L. Picinus sektsioon on EcM morf poolest eristamatu
reostus: Paxillus, Piceir inflata, Xerocomus badius, Piceir paralella; mittesaast: Amphinema, Hydnum rufescens, Piceir oleiferans, Cenococcum
Kramar U. 1901. Studie über die mykorriza von Pirola rotundifolia L. Bull. Int. Acad. Sci. Prague 6: 9-15.
ANOVA
Kranabetter JM, MacKenzie WH. 2010. Contrasts among mycorrhizal plant guilds in foliar nitrogen concentration and d15N along productivity gradients of a boreal forest. Ecosystems 13: 108-117.
Pseudotsuga ökotüüpide mõju EcM seente liigirikkusele ja kooslusele ümberistutuskatsete põhjal: ökotüüp NS, Kooslust mõj prooviala ja eriti selle produktiivsus. Ökotüübi looduslikul distantsil kuni 450 km polnud tähtsust
Kokku: Cenoc, Lactarius, Hebeloma; lageraie: Thelephora domin tugevasti; vana mets: Paxillus, ITE6=Tylospora??? plottide klasterdamine
Lageraie seemnepuudega: Cenoc, Leccinum, Lactarius; Lageraie puudeta: Thelephora, ITE2=Elaphomyces???, Cenoc
ECM: metsas (suurem liigirikku ja BD) ja lageraielangil (madalam liigirikkus, domin Amphinema, Thelephora, Laccaria) kasvanud istikutel vs ümberistutamine lagedale (muudab kooslusi sarnasemaks. Domineerima hakkavad Thelephora, Amphinema, Laccaria)
kuusel Amphinema, Laccaria laccata, Cenoc, Russula decolorans; tsuugal Russ occidentalis, Lact pseudomucidus, Cenoc, Amphinema; juurekontakti osas sama
Krasnov BR, Fortuna MA, Mouillot D, Khokhlova IS, Shenbrot GI, Poulin R. 2012. Phylogenetic signal in module composition and species connectivity in compartmentalized host-parasite networks. Am. Nat. 179: 501-511.interaktsioonide networkid on fülogeneet determineeritud mooduliteks. P rasiitide peremehed on pigem samades moodulites, aga parasiidid ise on moodulites juhusl jaotunud - arv geogr mustrite tõttu (ei diskuteeri koevol vähest tähtsust)interaktsioonide networkid on fülogene t determineeritud mooduliteks. P rasiitide peremehed on pigem samades moodulit , aga parasiidid ise on moodulites juhusl jaotunud - arv geogr mustrite tõttu (ei diskuteeri koevol vähest tähtsust)
Krasnov BR, Mouillot D, Shenbrot GI, Khokhlova IS, Vinarski MV, Korallo-Vinarskaya NP, Poulin R. 2010. Similarity in ectoparasite faunas of Palaearctic rodents as a function of host phylogenetic, geographic or environmental distances: which matters the most? Int. J. Parasitol. 40: 807-817.parasiitide - lestade ja kirpude fauna-kooslus sõltub näriliste taksono milisest ja fül kaugusest; distantsimaatriksite põhjal keskkonna, klii a, fülogenee  mõjude hindamine parasiitide kooslustele; keskkond seletas väh 2x rohkem kui fülogen ja geogr kaugus; parasii ide - lestade ja irpude fauna-kooslus sõltub näriliste taksonoomilisest ja fül kaugusest; distantsimaa riksite põhjal sk onna, kliim , fülogeneesi mõjude hindamine parasiitide kooslustele; keskkond seletas väh 2x rohkem kui fülogen ja geogr kaugus; distantsim atriksit põhj l eskkonna, kliima, fülogeneesi õjude hindamine parasiitide kooslustele
Krasnov BR, Poulin R, Mouillot D. 2011. Scale-dependence of phylogenetic signal in ecological traits of ectoparasites. Ecography 34: 114-122.peremehe-spetsiifika kir udel regionaalselt fülogen signaal puudub, ent kontinentaalskaalas on see oluline; sarnased kirbuliigid ei jaganud sarnast ohtrust ega peremehe-spets. Arv et nishide jagamise tõttu pole regionaalses faunas sõsarliigid esindatud!peremehe- petsiifika kirpudel: region alsel fülogen signaal puudub, ent kontinentaalskaal s on see oluline; sarnased kirb liigid ei jaganud sarnast ohtrust ega peremehe-spets. Arv et nishide jagamise tõttu pole regionaalses faunas sõsarliigid esindatud!
Krasowski MJ, Owens JN, Tackaberry LE, Massicotte HB. 1999. Above-and belowground growth of white spruce seedlings with roots divided into different substrates with or without controlled release fertilizer. Plant Soil 217: 131-143.
Krause C, Garnica S, Bauer R, Nebel M. 2011. Aneuraceae (Metzgeriales) and tulasnelloid fungi (Basidiomycota) - a model for early steps in fungal symbiosis. Fung. Biol. 115: 839-851.Tulasnella praimerid LR2Tulrev, 
Kreft H, Jetz W. 2007. Global patterns and determinants of vascular plant diversity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104: 5925-5930. taimede globaalne liigirikkus 110x110 km ruutudel: pos tegurid energia, sademed, mägisus
mainib esmakordselt Coccoloba EcM ilma kirjelduseta
Rhizopogon: viited html
Kretzer AM, Bruns TD. 1999. Use of atp6 in fungal phylogenetics: an example from the Boletales. Mol. Phyl. Evol. 13: 483–492. mt atp6 , cox3 praimerid Boletales. mt atp6 ja mtLSU pohjal. Atp6 parandab sugukondade lahutusvoimet oluliselt, ent perekonna-ja liigitasemel on vilets
Kretzer AM, Dunham S, Molina R, Spatafora JW. 2004. Microsatellite markers reveal the below ground distribution of genets in two species of Rhizopogon forming tuberculate ectomycorrhizas on Douglas fir. New Phytol. 161: 313-320.Rhizopogon 2 spp genetid ECM järgi: SCAR praimerid GCG ja CAC kordustele. Vaja 5 markerit genetite tuvastamiseks. Maksimaalne geneti läbimõõt 13.5 m. Probleem, et pikemaid alleele diskrimineeritiRhizopogon 2 spp genetid ECM järgi: SCAR praimerid GCG ja CAC kordustele; pikemaid alleele PCR käigus diskrimineeriti
Kretzer AM, Li Y, Szaro T, Bruns TD. 1996. Internal transcribed spacer sequences from 38 recognized species of Suillus sensu lato: Phylogenetic and taxonomic implications. Mycologia 88: 776-785.ITS: Suillus spp. . Suillus spp: sisaldab Boletinus, Fuscoboletinus, Gastrosuillus; lehis esialgne peremeestaim
Kretzer AM, Luoma DL, Molina R, Spatafora FW. 2003. Taxonomy of the Rhizopogon vinicolor species complex based on analysis of ITS sequences and microsatellite loci. Mycologia 95: 480-487.ITS Rhizopogon s villosuli liikide ühendamine
Kristiansen KA, Freudenstein JV, Rasmussen FN, Rasmussen HN. 2004. Molecular identiﬁcation of mycorrhizal fungi in Neuwiedia veratrifolia (Orchidaceae). Mol. Phyl. Evol. 33: 251–258.mt LSU rDNA ML3LIN-ML6
orhoidne MR, ühest pelotonist, mch-DNA
hambasodist leiti väga palju eribaktereid 16S rDNA sekveneerimise jr, eriti streptokokke (arv PCR artefakt, mistõttu lõigati streptokoki-restriktaasiga DNA katki IRW). Paljud bakterid ei kasvanud kultuuris 
Kron KA, Judd WS, Stevens PF, Crayn DM, Anderberg AA, Gadek PA, Quinn CJ, Luteyn JL. 2002. Phylogenic classification of Ericaceae: molecular and morphological evidence. Bot. Rev. 68: 335-423. Ericales matK, rbcL, morph
Kropf S, Heuer H, Grüning M, Smalla K. 2004. Significance test for comparing complex microbial community fingerprints using pairwise similarity measures. J. Microbiol. Meth. 57: 187– 195.geelitatud mikroobiprofiilide statistiline võrdlemine: igale jooksule arvut Pearsoni korrel-koef ning vrd grupisiseseid korrel gruppidevah korrel-ga kasutades Monte Carlo simulatsioone. Märksa võimsama testi saab kui arvestada eri geeli efekti blokina. Bonferroni probleem paariv vrdgeelitatud mikroobiprofiilide statistiline võrdl m ne: igale jooksul  rvut P arsoni korrel-koef ing vrd grupisiseseid korrel gruppidev h korrel-g  kas tades Mont  Carlo simulatsi one. Märksa võimsama testi s ab kui arvestada eri geeli efekti blokina. Bonferroni probleem paariv vrd
Kropp BR, Albee-Scott S, Castellano MA, Trappe JM. 2012. Cryptolepiota, a new sequestate genus in the Agaricaceae with evidence for adaptive radiation in western North America. Mycologia 104: 164-174. Cryptolepiota = end. Am. Gigasperma (NZL= Cortinarius); tek Lepiotast, sageli kasvab koos Rosacae-ga
Kropp BR, Albee-Scott S. 2010. Inocybe tauensis, a new species from the Samoan archipelago with biogeographical evidence for a paleotropical origin. Fung. Biol. 114: 790-796. Inoc tauensis Samoalt - korjatud väidet Pisonia grandise alt, ent ei välistata teisi peremehi. 
Kropp BR, Albee-Scotte S,  Castellano MA, Trappe JM. 2012. Cryptolepiota,  a new sequestrate genus in the Agaricaceae with evidence for adaptive radiation in western North America. Mycologia 104: 164-174.
Kropp BR, Fortin JA. 1988. The incompatibility system and relative ectomycorrhizal performance on monokaryons and reconstituted dikaryons of Laccaria bicolor. Can. J. Bot. 66: 289-294.
Kropp BR, Hutchison LJ. 1996. Gigasperma americanum , a new hypogeous member of the Basidiomycota associated with Cercocarpus ledifolius in Utah. Mycologia 88: 662-665.arv Cercocarpus on ECM -seotud Gigasperma americanaga Gigasperma americanum sp nov -arv seotud Cercocarpusega (Rosaceae)
Kropp BR, Trappe JM. 1982. Ectomycorrhizal fungi of Tsuga heterophylla . Mycologia 74: 479-488.
ECM CWDl
Cortinarius (12), Tomentella (8), huvitavatest ka Cenococcum, Rhizopogon spp, Suillus spp
Krpata D, Peintner U, Langer I, Fitz WJ, Schweiger P. 2008. Ectomycorrhizal communities associated with Populus tremula  growing on a heavy metal contaminated site. Mycol. Res. 112: 1069-1079.
Krsek M, Wellington EMH. 1999. Comparison of different methods for the isolation and purificationof total community DNA from soil. J. Microbiol. Meth. 39: 1–16. DNA eraldamine: fenool-kloroformi etapp v oluline; lüsosüüm ha kõigi rakuseinte eemaldamiseks ja ka fenoolide vastu
Krüger A et al. 2004. Identification of premycorrhiza-related plant genes in the association between Quercus robur and Piloderma croceum. New Phytol. 163: 149–157. Piloderma fallax: corticrocin -sünteesib siis kui on süsivesikuid, nt side peremeestaime juurtega
Krüger M, Krüger C, Walker C, Stockinger H, Schüssler A. 2012. Phylogenetic reference data for systematics and phylotaxonomy of aruscular mycorrhizal fungi from phylum to species level. New Phytol. 196: 970-984.AM seentele SSU, ITS, LSU referentsid
Krüger M, Stockinger H, Krüger C, Schüssler A. 2009. DNA-based species level detection of Glomeromycota: one PCR primer set for all arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytol. 183: 212-223.
Krupa S, Fries N. 1971. Studies on ectomycorrhizae of pine: Production of organic volatile compounds. Can. J. Bot. 49: 1425-1431. Suillus variegatus ja mänd erinvad oma substraati eritatavate ainete poolest kõvasti. Mükoriissel taimel on eritamine 2-8 korda suurem kui mitte-MR taimel; eritamise maksimum on 17 p peale inokul.
Kuan I-C, Tien M. 1993. Stimulation of Mn peroxidase activity: A possible role for oxalate in lignin biodegradation. Proc. Natl. Acad. Sci. 90: 1242-1246. oksalaat stimuleerib MnP (aktiivsus fenoolpunasega mõõdetud)
Kuczynski J, Liu Z, Lozupone C, McDonald D, Fierer N, Knight R. 2010. Microbial community resemblance methods differ in their ability to detect biologically relevant patterns. Nature Meth. 7: 769-775. Ordinatsioonides eri distantsimõõdud ja meetodid: ChiSq ja Pearson Corr efektiivsed gradientide puhul; Gower ja Canberra diskreetsetel juhtudel; 100 sekventsi proovi kohta oli piisav erinevuste tuvastamiseks; Kvantitatiivsed meetodid töötasid paremini kui kvalitatiivsed (0-1); Kvalit meetodid töötasid diskreetsetel juhtudel hästi, ent gradientide puhul kehvasti; Kvalit puhuks oli vaja palju rohkem andmeid. PCoA ja NMS sarnase efektiivsusega; See kui palju variatsiooni meetod katab, ei näita meetodi headust; 
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Piloderma fallax = bicolor = croceum ja eristamine P. Byssinumist värvi, tsüstidioolide, eoste, basiidide jr
Larsson E, 2002. Phylogeny of Corticoid Fungi with Russuloid Characteristics. PhD Thesis. Göteborg, Sweden: University of Göteborg
Larsson E, Larsson K-H. 2003. Phylogenetic relationships of russuloid basidiomycetes with emphasis on aphyllophoralean taxa. Mycologia 95: 1037-1065. ITS, LSU, viited eripraimeritele, russuloidse klaadi liigid. . russuloidse klaadi liigid. Albatrelluse sõsarrühm Hericium, Heterobasidion
Larsson E, Larsson K-H. Taxonomy of Gloeocystidiellum  sensu stricto. Unpublished. ITS1F/4B Gloeocystidiellum
Larsson E, Sundberg H. 2011. Lyophyllum shimeji, a species associated with lichen pine forest in northern Fennoscandia. Mycoscience 52: 289-295. Lyophyllum: palju lähedasi liike, sõsarliigid/vormid eristuvad lehtpuu vs okaspuu peremehe järgi. JPN shimeji on kuivades SWE männikutes
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Leake JR, Duran AL, Hardy KE, Johnson I, Beerling DJ, Banwart SA, Smits MM. 2008. Biological weathering in soil: the role of symbiotic root-associated fungi biosensing minerals and directing photosynthate energy into grain-scale mineral weathering. Miner. Mag. 72: 85-89.
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noormates metsades Thel terr ja long-sistance suill-rhizop
Lee C, Lee S, Shin SG, Hwang S. 2003. Real-time PCR determination of rRNA gene copy number: absolute and relative quantification assays with Escherichia coli . Appl. Microbiol. Biotechnol. 78: 371-376.rDNA geeni koopiate arvu määramine RT-PCR abilrDNA geeni koopiate arvu määramine RT-PCR abil
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Quercus mongolica Koreas: domin Boletaceae, Amanita, Russula/Lact. Coltricia cinnamomea peetakse saproobiks
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Shorea leprosula Russula, jt
Lee S-L, Ng KK-S, Saw L-G, Norwati A, Salwana MHS, Lee C-T, Norwati M. 2002. Population genetics of Intsia palembatica (Leguminosae) and genetic conservation of virgin jungle reserves in Peninsular Malaysia. Am. J. Bot. 89: 447-459. Intsia: seemned langevad võra alla, putuktolmlemine, suured viljad. Nagu enamus troopika puid, populatsioonid väheerinevad, p p sees suur varieeruvus
Lee SS, Alexander IJ. 1994. The response of seedlings of two dipterocarp species to nutrient additions and ectomycorrhizal infection. Plant Soil 163: 299-306.
Fagirhiza fusca, Riessiella sp, Russula sp, Scleroderma sp; tugev suktsessiooniline muster 1-7 kuu; liigirikkus suurem, kus vanu peremeestaimi tihedamalt
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varase staadiumi seened malaisias: Russula alboareolata, R. Virescens, Boletus aureomycelinus, Scleroderma sinnamariense -kasvavad raielankidel
Malaysia Pasoh dipterokarbid: domin Russula+Lactarius, Boletaceae, Amanita. Russ ja Amanita viljuvad üksteist välistavalt. Pms viljumisper märts ning aug-sept. Lisaks 10 liiki maasis VK seeni. Suur enamus seeni kirjeldamata liigid
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Legendre P. 2008. Studying beta diversity: ecological variation partitioning by multiple regression and canonical analysis. J. Plant Ecol. 1: 3-8. CCA; RDA, variation partitioning PCNM vektorite abil. Ülevaade statistikutest 
Armillaria spp; vs risomorfide diversiteet
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Leibold MA, Economo EP, Peres-Neto P. 2010. Metacommunity phylogenetics: separating the roles of environmental filters and historical biogeography. Ecol. Lett. 13: 1290-1299. Fourth corner analüüsi edasiarendus. Osaline regressioon maatriksitele. PCNM vektorite ja koosluse str põhjal )01) tehakse sõlmede maatriks. Mõeldud uurimaks, kuidas keskkond ja tunnused on müju avaldanud fülogeneesi käigus sõlmedele
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Lemmon AR, Milinkovitch MC. 2002. The metapopulation genetic algorithm: an efficient solution for the problem of large phylogeny estimation. Proc. Natl. Acad. Sci. 99: 10516–10521. MetaPiGA proge; palju kiirem kui ML, MP, võrreldav teiste baieesia progedega. Skoor = P. Väikse liigiarvu puhul vähem täpneMetaPiGA proge; palju kiirem kui ML, MP, võrreldav teiste bai esia pr gedega. Skoor = P
Leonardi M, Paolocci F, Rubini A, Simonini G, Pacioni G. 2005. Assessment of inter- and intraspecific variability in the main species of Boletus edulis by ITS analysis. FEMS Microbiol. Lett. 243: 411-416. Boletus edulise kompleks jaguneb krüpt liikideks, millel oma kindel peremees. Liigisisene ITS var 0.1-0,33%
LePage BA, Currah RS, Stockey RA, Rothwell GW. 1997. Fossil ectomycorrhizae from the middle Eocene. Am. J. Bot. 84: 410-412. ECM eotseenist 50 mya. Viitavad: Berbee & Taylor, 1993: ECM teke varakriidis 130 mya
LePage BA. 2003. The evolution, biogeography and palaeoecology of the Pinaceae based on fossil and extant representatives. Acta Hortic. 615: 29-52.Männiliste levik nüüd ja vanasti. Pseudolarix teada Mongooliast hilis-Juuras 156 MAT. See lükkab Wang et al kalibreeringut ajas tagasi. EcM teada eotseenist. EcM taimed arv radieerusid ja levisid hilis-miotseenis ja pliotseenis nii N-Am kui Aasias kui toimus kliima jahenemine ja mäetekke protsessid
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Pinus sylvestris 5 klooni eri taimlates: BD sarnane, koosluse struktuur veidi erinev
Pezizales mitmed liigid, Scleroderma, Paxillus
Wilcoxina mikolae, Suillus grevillei; ülejäänud 5 kõi Pezizales
Ala 1: Hydnotrya; Ala2 ja nursery: Wilcoxina
Letowski J, Brousseau R, Masson L. 2004. Designing better probes: effect of probe size, mismatch position and number on hybridization in DNA oligonucleotide microarrays. J. Microbiol. Meth. 57: 269– 278.Bac thuringensis Cry1Aa1 geen: eripikkusega probed: 30 -3000 b. Mida pikem seda intens signaal; Vahet pole praimerite keemilisel ja PCR-sünteesil; 50 bp probedel valepaardumised madald signaali alles 5 MM juures ja see et efekt oleks max, MM peavad olema hajutatud, mitte grupis koos ega otstes
Leuschner C, Jungkunst HF, Fleck S. 2009. Functional role of forest diversity: pros and cons of synthetic stands and across-site comparisons in established forests. Basic Appl. Ecol. 10: 1-9.
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liigitekke mehhanismid: saartel suurem ökoloogiline võimalus, sama ka suure häiringu korral mujal. Polüploidide omadused ei pruugi olla aditiivsed. Mõjutab sümbiontide -tolmeldajate divergeerumine
Levisohn I. 1953. Aberrant root imfections of pine and spruce seedlings. QQQ 284-291.
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Levy-Booth DJ, Campbell RG, Gulden RH, Hart MM, Powell JR, Klironomos JN, Pauls P, Swanton CJ, Trevors JT, Dunfield KE. 2007. Cycling of extracellular DNA in the soil environment. Soil Biol. Biochem. 39: 2997-2991.DNA mullas: bakterite poolne lagundamine, transformeerimine vs seondumine mullaosakestega, mis eriti aktiivne saviosakestega (er montmorilloniit) ja sõltub pHst; GMO taimede DNA võib sattuda bakteritesse, ent seda ei peeta maj eriti ohtlikuks. Kuni 10% mulla P-st võib olla seotud DNA; Organismid võtavad rakkudesse terveid DNA ahelaid, mis lagundatakse monomeerideks või väiksemateks juppideks ja seejärel tehakse oma RNA ja DNAd
Lewinsohn D, Nevo E, Wasser SP, Hadar Y, Beharav A. 2001. Genetic diversity in populations of the Pleurotus eryngii complex in Israel. Mycol. Res. 105: 941-951. RAPD: 1 praimer, praimerite valik populatsioonide divergeerumine laiaskaalalises heterogeenses keskkonnasPopgen , sas, statistica
Lewis PO. 2001. Phylogenetic systematics turns over a new leaf. Trends Ecol. Evol. 16: 30-37. erinevate fülogeneesi moodulite võrdlus. Soovit Bayesi meetodeid
Li AR, Guan KY. 2008. Arbuscular mycorrhizal fungi may serve as another nutrient strategy for some hemiparasitic species of Pedicularis  ( Orobanchaceae). Mycorrhiza 18: 429-436.
Hiinas Pedicularis liigid 90% AM
Li CY, Massicotte HB, Moore LVH. 1992. Nitrogen-fixing Bacillus associated with Douglas-fir tuberculate ectomycorrhizae. Plant Soil 140: 35-40.
Li D-W. 2005. Release and dispersal of basidiospores from Amanita muscaria var. Alba and their infiltration into a residence. Mycol. Res. 109: 1235-1242.Amanita muscaria eoste levik: aja jooksul eoste suurus vähenes; eoste eraldumine max pärast täisküpsust 3 p jooksul; öösel max, päeval min; vsid 2% eostest levib >5 m eemale. Vihm ja niiskus soodust eoste eraldumist; tuul soodustas levimist
Li L, Yang A, Zhao Z. 2005. Seasonality of arbuscular mycorrhizal symbiosis and dark septate endophytes in a grassland site in southwest China. FEMS Microbiol. Ecol. 54: 367–373.
Li R-Q, Chen Z-D, Lu A-M, Soltis DE, Soltis PS, Manos PS. 2004. Phylogenetic relationships in Fagales based on DNA sequences from three genomes. Int. J. Plant Sci. 165: 311-324. Fagales: Nothofag ((((Fagaceae)(Casuarinaceae(TicoD,Betulaceae))(Myricaceae((Rhoiptelea, Juglandaceae))));;;;; Ticodendron(((Alnus((Betula(Corylus, Carpinus+Ostrya)))
Li YC, Feng B, Yang ZL. 2011. Zangia , a new genus of Boletaceae supported by molecular and morphological evidence. Fung. Div. 49: 125–143.
Lian C, Miwa M, Hogetsu T. 2001. Outcrossing and paternity analysis of Pinus densiflora (Japanese red pine) by microsatellite polymorphism. Heredity 88: 88-98. RAPD männile tolmeldajate leidmiseks. 
Lian C, Nara K, Nakaya H, Zhou Z, Wu B, Miyashita N, Hogetsu T. 2001. Development of microsatellite markers in polyploid Salix reinii . Mol. Ecol. Notes 1: 160-161.RAPD, SCAR markerid pajule
Ringi sees Rhizopogon sp, Russ sp, Tomentella sp, Cort sp; ringis Tr matsutake ja 3 liiki <1%; ringist väljas: Russ sp, Rhiz sp, Cort sp, Sistotrema sp; Huvitavatest Coltricia sp. Klaadidest domin Thel (8), Cort (7), Russ-Lact (4), Trich (4)
Lian C, Zhou Z, Hogetsu T. 2001. A simple method for developing microsatellite markers using amplified fragments of inter-simple sequence repeat (ISSR). J. Plant. Res. 114: 381-385.APD, ISSR genereerimine
EcM puud kontsentreerunud 2-3 m kaugusel viljakehadest
Lichstein JW. 2007. Multiple regression on distane matrices:  a multivriate spatial analysis tool. Plant Ecol. 188: 117-131. MRM - partial Mantel testi analoog, võimaldab kasutada samaaegselt mitmeid dist-maatrikseid
Liebel HT, Bidartondo MI, Preiss K, Segreto R, Stöckel M, Rodda M, Gebauer G. 2010. C and N stable isotope  signatures reveal constraints to nutritional modes in orchids from the Mediterranean and Macaronesia. Am. J. Bot. 97: 903-912.
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Lievens B, Kerckhove S, Juste A, Cammue BOA, Honnay O, Jacquemyn H. 2010. From extensive clone libraries to comprehensive DNA arrays for the efficient and simultaneous detection and identification of orchid mycorrhizal fungi. J. Microbiol. Meth. 80: 76-85.OrM: parim ITSOF-ITS4, ent soovit ITSOF-ITS4OFOrM seentele Tulasnellaceae rühmas
Aneuria ja Cryptothallus kandseentest endofüüdid: koloniseerivad vaid parenhüümi gametofüüdil, sarnased struktuurid orhidoidse mükoriisaga
kadakal arbuskulaarne MR ja DSE, kahest kohast leiti Cenococcum, mille ristlõik v sarn okaspuudele
Lihnell D. 1943. Keimungsversuche mit Pyrolasamen. Symbolae Botanicae Upsaliensis. 6.3.
Liira J, Zobel K. 2000. The species richness -biomass relationship in herbaceous plant communities: what difference does the incorporation of root biomass data make? Oikos 91: 109-114.mida rohkem investe ri akse juurtesse, seda suurem on liigirikkus (vastupidi ???); juurte ja taimede üldbiomassis valitseb rametite arvuga küürselg-kõver
mikrolülijalgsete BD mullas ei mõjuta seente BD DGGE jr mikrolülijalgsete BD mõjutab taime kasvu vähesel määral, suurema liigirikkuse juures enam ei mõjutagi. Ka taastumine põuast sarnane madala ja kõrge BD-süsteemides. Põuakartlikumad hoopis haruldased liigid ning ka liigid, mis lihtsates kooslustes toler, keerukas aga mitte. Idiosünkr efektid Arv liigirikkus-ökosüs fn suhe on teravam maapeal kui maa allDGGE (Pennanen 2001 m etod), PLFA
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Lilleskov EA, Bruns TD, Horton TR, Taylor DL, Grogan P. 2004. Detection of forest stand-level spatial structure in ectomycorrhizal fungal communities. FEMS Microbiol.Ecol. 49: 319-332.ECM seente ruumiline aut korrel: olematu alates 8 m. Eri liikidele erinev. Biomassi/esinemissageduse erinev jaot eri liikidel. Koosluste sarn väheneb lineaarselt 1 -50 m, hiljem platooefektMant l te t: ECM s ent  ruumiline autokorrel
Lilleskov EA, Bruns TD. 2003. Root colonization dynamics of two ectomycorrhizal fungi of contrasting life history strategies are mediated by addition of organic nutrient patches. New Phytol. 159: 141-151.
Lilleskov EA, Bruns TD. 2005. Spore dispersal of aresupinate ectomycorrhizal fungus, Tomentella sublilacina, via soil food webs. Mycologia 97: 762-769.Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist
kuusik: N-gradient: kõrge N> ECM BD väiksem. VK korrel tugevasti EcM andmetega, N gradient korrel ka paljude teiste ainete gradiendiga3 RE; se v ITS (ITS1F/4), mchITS (ML5/6)-osadele morfotüüpidele
kahaneb N saastudes. Eriti tundlikudCortinarius, Lactarius, Russula, Hebeloma, Tricholoma. N taluvad Lact theiogalus, Laccaria, Pax, Hygroph olivaceo-albus. Koosluse koosseis muutub enne rohustu muutumist. Arv, et Euroopas on seente BD vähenemine samuti seotud N-ga
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Lilleskov EA, Hobbie EA, Horton TR. 2011. Conservation of ectomycorrhizal fungi: exploring the linkages between functional and taxonomic responses to anthropogenic N deposition. Fung. Ecol. 4: 174-183. proteaase toodavad pigem ohtra niidistikuga liigid. N-väetamise all kannatavad eelkõige ohtra myc liigid - on arv liigseks kulutuseks taimedele; 
Lilleskov EA, Parrent JL. 2007. Can we develop general predictive models of mycorrhizal fungal community-environment relationships? New Phytol. 174: 250-256. EcM seente koosluste uuringuks on vaja sobilikke töö disaine, keskk andmeid, ja nende põhiseid mudeleid; distaalsed vs proksimaalsed muutujad, ; tuleb tekitada globaalseid andmestikke
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fülogeneetiline struktuur LSU põhjal: Thuja ja Tsuga lisandumine kooslusse muudab struktuuri
Lindahl B, Finlay R, Olsson S. 2001. Simultaneous, bidirectional translocation of 32P and 33P between wood blocks connected by mycelial cords of Hypholoma fasciculare. New Phytol. 150: 189-194.
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Lindahl B, Stenlid J, Olsson S, Finlay R. 1999. Translocation of 32P between interacting mycelia of a wood-decomposing fungus and ectomycorrhizal fungi in microcosm systems. New Phytol. 144: 183-193
Lindahl B, Taylor AFS, Finlay RD. 2002. Defining nutritional constraints on carbon cycling in boreal forests -towards a less phytocentric perspective. Plant Soil 242: 123-135.
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mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
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SSCP, sekv dominandid 18S (1900 bp) TU indeks BD jaoks
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geenidest nii ülal kui all domin Russulaceae, ülal seejärel saproMycena spp, Boletaceae spp
kandseente lakaasi geenide diversiteet mulla eri horisontides: suurim O-horis: seal pms saproobide oma, min-mullas pms ECM seente sh Russula oma. Russula lakaase esines igas horisondiskand eente l kaasi geenide diver t et mulla eri hor ontides: suurim O-horis: seal pms saproobide oma, min-mullas pms ECM seente sh Russula oma. Russula lakaase esines igas horisondis. Degenereeruvad praimerid. Paljusid ei võta arv intronite tõttu praimerite saitidestaks: Ruhlandiella, Sphaerosoma, Sphaerozone: tüüpmaterjalide jt leidude uurimine, sünonüü ika; amüloidsuse yuvastamine raske mitmetel liikid l, ent see on aluseks Pez zaceae vs Pyronemataceae klassifl kaasi geenid kandseentel: sap oobidel kuni 8, ECM se ntel 1 (3). Pole lati vastavu s ensüümkatsetega. Lakaas võ b olem  oll , ent ei tule välj  Petri t ssil
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hüpogeiliste vk seentel NW-Am ebatsuuga metsas: kokku 0.59 ha 4 aasta jooksul: 47 liiki; biomass 1.3 kg ha-1. 5 metsatüüpi uuriti (n=2). Eri liikidel tugev eelistus mingite kasvukohtade/plottide suhtes; ka aastaajaline varieeruvus: oluline saak ka kevadel; viljusid pms A ja O horis piiril v veidi ülalpool
osaliselt raiutud aladel: kokku 108 liiki. Kasvamajäetud puude all liigirikkus per proov ja akumul olul suurem kui võra alt väljas
Chondrogaster angustisporus kuulub Phallomycetidae alamklassi
Byssocorticium atrovirens, Cortinarius multiformis, Lact chrysorr, Russ vesca, Tricholoma albobrunn obs tammedel + ILLUSTR; Arcangeliella asterosperma obs tammel (EcM ei klapi Russulaceae-ga)
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Lüttge U, Haridasan M, Fernandes GW, de Mattos EA, Trimborn P, Franco AC, Caldas LS, Ziegler H. 1998. Photosynthesis of mistletoes in relation to their hosts at various sites in tropical Brazil. Trees 12: 167-174.puuvoorikutel sama inten fotosynt kui peremeestaimed l. Puuvoorikutel kau m ohulohede avatud, madalam lehetemp ja korgem rakusis CO2 rohk
Lutzoni F, Kauff F, Cox CJ and 41 others. 2004. Assembling the fungal tree of life: progress, classification, and evolution of subcellular traits. Am. J. Bot. 91: 1446-1480. Seentel. 4 geeni. Kottseentel Taphrinomycota basaalne ent polüfüleet., Pezizales päriskottseentest basaalne ja monofüleetiline. Kandseentel põhiklaadid lahendamata. Ikkesseened ja viburseened polüfüleet-parafüleet.
Lutzoni F, Pagel M, Reeb V. 2001. Major fungal lineages are derived from lichen symbiotic ancestors. Nature 411: 937-940.
Lutzoni F, Pagel M. 1997. Accelerated evolution as a consequence of transitions to mutualism. Proc. Natl. Acad. Sci. 94: 11422-11427. evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
Lyman DR, Hoyle RH, Newman JP. 2006. The perils of partialling. Assessment 13: 328-341. multi-regressioon: tava vs jääkide jaotused. Suunad ja olulisus võivad erineda - konservatiivne on pidada oluliseks, kus mõlemad on samasuunalised
mullaseened põllul: klaadidest domin Clavariaceae; Pneumatospora (Canth); cf Volvariella; Ceratobasidiaceae; Coprinus; Entolomataceae; Exidiaceae; Phanerochaete; Rickenella, Sistotrema, Hygrocybe, esines ka Stephanospora, Geastrum, Sphaerobolus. EcM seeni minimaalselt: Tomentella (2); Inocybe (1)SSU-ITS-LSU kandseente-spets praimerid -andsid ca 4.6% muid seeni
Lyons JI, Alber M, Hollibaugh JT. 2010. Ascomycete fungal communities associated with early decaying leaves of Spartina spp. from central California estuaries. Oecologia 162: 435-442.
Lyons KG, Schwartz MW. 2001. Rare species loss alters ecosystem function -invasion resistance. Ecol. Lett. 4: 358-365.mida suurem BD, seda raskem invasiivsel raiheinal (Lolium multiflorum) kanda kinnitada, samas kui biomass ei avalda mingit vastunõju
M. Guttenberger 1 ,H.Zick,H.Thelen,T.Wallendaand R.Hampp. 1998. The effect of acid irrigation on enzyme activities of the single partners of ectomycorrhizas from a limed stand of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). Plant Soil 199: 71-81.Glc6P DH aktiivsus väheneb hapestatud metsas Tomentellal ja Tuberil ylahorisondis, ei muutu russulal mineraalmullas
Ma L-J, van der Does HC, Borkovich KA, Coleman JJ, Daboussi MJ,  Di Pietro A. Dufresne M, Freitag M, Grabherr M, Henrissat B et al. 2010. Comparative genomics reveals mobile pathogenicity chromosomes in Fusarium.  Nature 464: 367-373.
Ma M, Tan TK, Wong SM. 2003. Identiﬁcation and molecular phylogeny of Epulorhiza isolates from tropical orchids. Mycol. Res. 107: 1041–1049. orhideedel Sebacina-Epulorhiza ITS1-ITS4 kultuuristorhideedel Sebacina-Epulorhiza ITS1-ITS4 kultuurist
Mabru et al. 2001. Rapid molecular typing method for the reliable detection of Asiatic black truffle (Tuber indicum) in commercialized products: fruiting bodies and mycorrhizal seedlings. Mycorrhiza 11: 89-94.PCR produkt liik de eristamiseks; sekv Tuber sp ITS
MacGregor BJ, Brüchert V, Fleischer S, Amann R. 2002. Isolation of small-subunit rRNA for stable isotopic characterization. Environ. Microbiol. 4: 451-464. 13C eriliikide 16S rRNA valikuline puhastamine oligonu-probede ja streptavidiini teradega13C e iliikide 16S rRNA v likuli  puhastamine oligonu-probede ja s reptavidiini teradega
Macia-Vicente JG, Jansson H-B, Abdullah SK, Descals E, Salinas J, Lopez-Llorca LV. 2008. Fungal root endophytes from natural vegetation in Mediterranean environments with special reference to Fusarium  spp. FEMS Microbiol. Ecol. 64: 90-105.
Maddison WP, Maddison DR. 2005. Mesquite: A modular system for evolutionary analysis. Evolution 62: 1103-1118.
bakterid ja arhed Pr Guajaana setetes: pms proteobakterid, Flexibakter-grupp, aktinobakterid 18S rDNA
Madrid VM, Taylor GT, Scanton MI, Chistoserdov AY. 2001. Phylogenetic diversity of bacterial and archaeal communities in the anoxic zone of the Cariaco Basin. Appl. Environ. Microbiol. 67: 1663–1674.16S rDNA
täpne ja põhjalik ülevaade JPN taimede mükoriissusest. EcM: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga, PinusAlnus, Betula, Carpinus, Corylus, Ostya, Cyclobalanopsis, Fagus, Quercus, Shiia=Castanopsis; Populus, Salix; AM leiti Eucalyptus, Callistemon, Tilia, kõik Rosaceae (v-a Dryadeae), Cupressaceae; Casuarina
Maestre FT, Quero JL, Gotelli NJ, Escudero A, Ochoa V, Delgado-Baquerizo M. 2012. Plant species richness and ecosystem multifunctionality in global drylands. Science 335: 214-218.liigirikkus taimedel kuivadel aladel suurendab otseselt ökosüs multifunktsionaalsust (eri mullaühendite rohkust)
Maeta K, Ochi T, Tokimoto K, Shimomura N, Maekawa N, Kawaguchi N, Nakaya M, Kitamoto Y, Aimi T. 2008. Rapid Species Identification of Cooked Poisonous Mushrooms by Using Real-Time PCR. Appl. Environ. Microbiol. 74: 3306-3309.keeduetud jm töödeldud seentest DNA eraldamine ja PCR liigispets-praimeritega. Eraldati mingi vana meetodiga. Keetmisel jupid lühemad, akstreemjuhtudel <500 bp
Pakaraimea dipterocarpacea: Guyana ja Venezuela savannides üksikutel aladel. Kindlasti on vikariantne, mitte kauglevinud. Arv Dipterocarpaceae tek sesoonsestes troop metsades, mitte vihmametsadesPakaraime  dipterocarpacea: Guyana ja Venezuela sa annides üks kutel aladel. Kindla ti n vikariantne, mitte kauglev nud. Arv Dipterocarpaceae tek sesoonsestes troop metsades, mitte vihmametsades
Magurran AE, 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton, N.J.
Magurran AE, Henderson PA. 2003. Explaining the excess of rare species in natural species abundance distributions. Nature 422: 714-716.harul aste liikide suure osakaalu põhjused -log jaotus; dominantidel log-norm jaotus. Nende kattudes tekib negatiivne skew
Magyar L, Beenken L, Jakucs E. 1999. Inocybe heimii + Fumana procumbens.  Descr. Ectomyc. 4: 61-65.
vana mets: Russula, Thelephora, Hebeloma; Lageraie + looduslik uuendus: Thelephora, Amphinema, Wilcoxina; Lageraie + istutatud puud: Amphinema, Wilcoxina, Hebeloma; Lageraie + põletatud: Hebeloma, Amphinema, Wilcoxina. Raiel oluline efekt, põletamisel erilist lisaefekti pole3 RE, põhj lik protokolli kirjeldusRFLP lahutus vs morf tüpiseeriminePHI jt indeksid, Bonferroni test
Mahé S, Duhamel M, Le Calvez T, Guillot L, Sarbu L, Bretaudeau A, Collinet O. 2012. PHYMYCO-DB: A curated database for analyses of fungal fiversity and evolution. PLoS ONE 7: e43117.PHYMYCO-DB:andmebaas SSU ja fülogeneesis kasutatud geenidele
Maherali H, Klironomos J. 2012. Phylogenetic and trait-based assembly of arbuscular mycorrhizal fungal communities. PLoS One 7: e36695.
Maherali H, Klironomos JN. 2007. Influence of phylogeny on fungal community assembly and ecosystem functioning. Science 316: 1746-1748.
Cortinarius, Thelephora, Lactarius theiogalus 3 RE x
Mahmood S, Finlay RD, Fransson A-M, Wallander H. 2003. Effects of hardened wood ash on microbial activity,plant growth and nutrient uptake by ectomycorrhizal spruce seedlings. FEMS Microbiol. Ecol. 43: 121-131.
Kontroll: Cortinarius sp3, Tylospora fibrillosa; 3 t tuhka/ha: Unkn1, Tylospora fibrillosa, Piloderma1, Piloderma fallax; 6 t tuhka/ha: Piloderma1, Theleph terr, Tylosp fibrill. Cort3 ja Pilod1 väga erineva arvukusega3 RE +tarkv ra, an mebaas
Mahmood S. 2003. Colonisation of spruce roots by two interacting ectomycorrhizal fungi in wood ash amended substrates. FEMS Microbiol. Lett. 221: 81-87.
kottseened kui ECM moodustajad: Pezizales ja Elaphomyces kui EcM moodustajad: kõigi autori töödest ülevaade, v palju kontrollimatut jama
Maier E, Tollrian R, Nürnberger B. 2001. Development of species-specific markers in an organism with endosymbionts: microsatellites in the scleractinian coral Seriatopora hystrix. Mol. Ecol. Notes 1: 157-159.RAPD, SCAR markerid sümbiontsele korallile. vaja sümbioosivaba tükki.RAPD, SCAR markerid sümbiontsele korallile. vaja sümbioosivaba tükki.
Maijala P, Fagerstedt KV, Raudaskoski M. 1991. Detection of extracellular cellulolytic and proteolytic activity in ectomycorrhizal fungi and Heterobasidion annosum.New Phytol. 117: 643-648. proteaasid: esinesid Heterobasidionil ja Amanital, puudusid Suillusel ja Paxillusel
Maitland TD, Wakefield EM.1917. Notes on Uganda fungi. Royal Botanic Gardens, Kew Bull. 1: 1-19.
Makana J-R, Thomas SC. 2006. Impacts of selective logging and agricultural clearing on forest structure, floristic composition and diversity, and timber tree regeneration in the Ituri forest, Democratic Republic of Congo. Biodiv. Conserv. 15: 1375-1397.Kongo Ituri: prim et as rohkem >10cm dbh puuliike nii ala kui indiv kohta vrd sekund-metsaga. Sek-metsas eriti vähe Gilbertiodendroni ja Julbernardiat, mis domin ürgmetsas
Makana J-R. 2005. Effects of light gaps and litter removal on the seedling performance of six African timber species. Biotropica 37: 227-237.
Malajczuk N, Dell B, Bougher NL. 1987. Ectomycorrhiza formation in Eucalyptus . III. Superficial ectomycorrhizas initiated by Hysterangium  and Cortinarius  species. New Phytol. 105: 421-428.
Malajczuk N, Hartney VJ. 1986. Procedure for inoculation of micropropagated plantlets of Eucalyptus camaldulensis  with ectomycorrhizal fungi, and comparison with seedling inoculation using inoculum contained in a peat/vermiculite carrier. Aust. For. Res. 16: 199-206.
Eucalyptus marginata EcM tüüpide Ohtrus sõltub aastaajast. MR tüübid levinud eri horisontides.
Malajczuk N, McComb AJ, Loneragan JF. 1975. Phosphorus uptake and growth of mycorrhizal and uninfected seedlings of Eucalyptus calophylla. Aust. J. Bot. 23: 231-238.
Malajczuk N, Molina R, Trappe JM. 1984. Ectomycorrhiza formation in Eucalyptus . II. The ultrastructure of compatible and incompatible mycorrhizal fungi and associated roots. New Phytol. 96: 43-53.
4 tüüpi Eucalyptus marginata, E calophylla: mantli str, peremehespets. Tüüp4 meenutab väga Meliniomyces bicolorit
Orthilia secunda: ErM ja Arbut MR; Rosa, Rubus NM; Alnus, Cetula, Populus balsamifera EcM ja AM; Corylus ja Picea vaid EcM. Obs Cenococcum Alnusel
Malloch D, Thorn RG. 1985. The occurrence of ectomycorrhizae in some species of Cistaceae in North America. Can. J. Bot. 63: 872-875.
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
Malloch DW, Pirozynski KA, Raven, PH. 1980. Ecological and evolutionary significance of mycorrhizal symbioses in vascular plants (a review). Proc. Natl. Acad. Sci. 77: 2113-2118.mükoriissed taimed kogu maailmas: ülevaade mükoriissed taimed kogu maailmas: ülevaade
Tuber melanosporum vs T. brumale (parem kuivemas)
Tuber vanadel juurtel, noorematel juurtel Scleroderma; cenococcum
Mandyam K, Jumpponen A. 2005. Seeking the elusive function of root-colonizing dark septate endophytic fungi. Stud. Mycol. 53: 173-189.
Manefield M, Whiteley AS, Griffiths RI, Bailey MJ. 2002. RNA stable isotope probing, a novel means of linking microbial community function to phylogeny. Appl. Environ. Microbiol. 68: 5367–5373.RT-PCR bakterite e, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
Manerkar MA, Seena S, Bärlocher F. 2008.Q-RT-PCR for Assesing Archaea, Bacteria, and Fungi During Leaf Decomposition in a Stream. Microb Ecol 56: 467-473.
Mangan SA, Schnitzer SA, Herre EA, Mack KLM, Valencia MC, Sanchez EI, Bever JD. 2010. Negative plant-soil feedback predicts tree-species relative abundance in a tropical forest. Nature 466: 752-756.troopik puudel neg tiivne mullamikroobide tag sisi e, m s rv suurendab BD.
Manian S, Sreenivasaprasad S, Bending GD, Mills PR. 2001. Genetic diversity and interrelationships among common European Suillus species based on ribosomal DNA sequences. FEMS Microbiol. Lett. 204 117-121.ITS Suillus ITS -suur liigisisene varieeruvus, eriti S. granulatusel
Manley SAM, Ledig T. 1979. Photosynthesis in black and red spruce and their hybrid derivatives: ecological isolation and hybrid adaptive inferiority. Can. J. Bot. 57: 305-314.kuuse eri i gi hybriidid on vä ksema fotosünteesivoimega kui molemad vanemliigid
Manner HI, Elevitch CR. 2006. Gnetum gnemon  (gnetum). In: Elevitch CR, ed. Species Profiles for Pacific Island Agroforestry. Permanent Agriculture Resources (PAR), Hōlualoa, Hawaii. Available at: http://www.traditionaltree.org
Manos PS, Doyle JJ, Nixon KC. 1999. Phylogeny, biogeography, and processes of molecular differentiation in Quercus subgenus Quercus (Fagaceae). Mol. Phyl. Evol. 12: 333-349. tamm: Quercus alamperek Quercus: ITS: Cerris (Lobatae (Protobalanus, Quercus)): monofül rühmad Ameerikas ja Euraasias; põhjapoolkeral
Manos PS, Stanford AM. 2001. The historical biogeography of Fagaceae: tracking the tertiary history of temperate and subtropical forests of the Northern Hemisphere. Int. J. Plant Sci. 162: S77-S93.Fagacea : tertsiaaris või varem olid kõik perek olemas nii Eur, N-Am kui Aasias. Fagus tek arv Kaug-Idas v L-Hiinas; Lithocarpus SE-Aasias; Disjunktsed taksonid on eristunud miotseenis ja arv levinud üle Beringi silla. Kolumbia ja SE Aasia Trigonobalanuste divergents oli 37 MAT ja levik toimus arv üle N-Atlandi silla; Quercus sect Quercus tek arv W-Am-s ja levis 17 MAT Aasiasse. Quercus tek arv Aasias ja levis üle N-Atlandi silla Am-sse, kus divergeerus ja hiljem levis üle Beringi silla tagasi. 
Mansur M, Suarez T, Fernandez-Larrea JB, Brizuela MA, Gonzalez AE. 1997. Identification of a laccase gene family in the new lignin-degrading Basidiomycete CECT 20197. Appl. Environ. Microbiol. 63: 2637–2646.SB, NB, lakaasi geen dele ja transkriptidele: väh 5 geeni (Trametes) Trametes lakaasi geenidele ja transkriptidele SB, NB, väh 5 geeni; fruktuus Glc asemel ja veratrüülalkohol stimuleerivad aktiivsust; aktiivne väh 24 p jooksul
Mansur M, Suarez T, Gonzales AE. 1998. Differential gene expression in the laccase gene family from Basidiomycete I-62 (CECT 20197). Appl. Environ. Microbiol. 64: 771–774. Trametes lakaasi erinevate geenide transkriptsiooni reguleerivad erinevad faktorid ja ajastatus on erinev
Manter DK, Weir TL, Vivanco JM. 2010. Negative effects of sample pooling on PCR-based estimates of soil microbial richness and community structure. Appl. Environ. Microbiol. 76: 2086-2090.proovide poolimine vähendab üldise liigirikkuse tuvastamist ja takistab erinevuste väljatoomist treatmentide vahel
Manzoni S, Schimel JP, Porporato A. 2012. Responses of soil microbial communities to water stress: results from a meta-analysis.Ecology 93: 930–938.põuataluvus mullaorg nismidel: seentel on eeliseid kuivades tingimustes; mineraalmullas tundlikum madalate veepot suhtes, kuna lahuseline ühendatus katkeb kiiremini; orgaanikas ensüümid vähem tundlikud kuivuse suhtes
Maraun M, Erdmann G, Schulz G, Noton RA, Scheu S, Domes K. 2009. Multiple convergent evolution of arboreal life in oribatid mites indicates the primacy of ecology. Proc. R. Soc. B 276: 3219-3227. Oribatida: puudel elavad vormid on tek >15x. Eelduseks sklerotiseerumine ja seksuaalsus
Maraun M, Schatz H, Scheu S. 2007. Awesome or ordinary? Global patterns of oribatid mites. Ecography 30: 209-216. Oribatid mites lestade globaalne liigirikkus: tipp temperaaltsed metsad ja troopika: troopikas vähem indiviide ja rohkem sugulist palj. Põhj arv.  Liigirikkuse-pindala suhtes Z=0.17 mandril ja 0.28 saartel
Collybia fusipes genetid SI vs IGS1, IGS2 pikkus; hästi ei klappinud; täpne amplifitseerimisprotokoll
maisi risosfäär Brasiilias: 20 p vs 90p, risosf vs eemal: DGGE 18S rRNA 1650 bp. Algul risosf domin pleosporales, mitterisosf Eurotiales, Mortierellaceae, hiljem risosf Cryptococcus jt Filobasidiales, Pleosporales, Hypocreales. DGGE bändi taga võib olla 5 eri seeneliikiDGGE 18S rRNA 1650 bp NS1-FR1. DGGE bändi taga võib olla 5 eri seeneliiki (sekv)
Marek SM, Hansen K, Romanish M, Thorn RG. 2009. Molecular systematics of the cotton root rot pathogen, Phymatotrichopsis omnivora. Persoonia 22: 63-74.  Phymatotrichopsis omnivora on Rhizinaceae-sse kuulub patogeen; Phymatrotrichum on saproobne anamorf Pyronemataceae sgk.
NW-ITA: EcM taimed Alnus glutinosa, Cistus spp, Arbutus (arbutoidne), Quercus spp, Pinus spp, Populus alba, Crataegus monogyna (ei illustr.)
Marincovich L, Gladenkov AY. 1999. Evidence for an early opening of the Bering Strait. Nature 397: 149-151. fossiilide põhjal beringi väin avanes kainosoikumis I korda 7.5-4.8 MAT
Markgraf V, Romero E, Villagran C. 1996. History and paleoecology of South Ametican Nothofagus forests. In: In: Veblen TT, Hill RS, Read J (eds.). The ecology and biogeography of Nothofagus Forests. Yale Univ. Press, London. Pp. 354-386.Nothofagus: tek Antarktika ps-S-Patagoonias väh 83 MAT. Siis oli kooslu tes koos Podocarpaceae, Proteaceae ja Myrtaceaega. Hiljem er koos Podocarpaceaega. Hiliskriidis levinud nii lääne kui idakaldal kuni 25* S. Hiljem vähenes. Jääaegadel er areaali lõunaosas v tugev migratsioon. Refuugiumid N-Chiloe ja 43*S põhjapool. Areaal ei puutu kokku Alnuse ja tammega, mis on vast NW Argentiinas ja Ekuadoris. Alates 34*S põhjapool sademeid ebapiisavalt praegu ja ka jääajal. Jääaeg ei põhj nii suuri flukt kui Põhjapoolkeral. 
Markham JH. 2008. Population size effects on germination, growth and symbiotic nitrogen fixation in an actinorhizal plant at the edge of its range. Botany 86: 398-407. 
Markham JH. 2008. Variability of nitrogen-fixing Frankia on Alnus species. Botany 86: 501-510. 
Markkola A Kuikka K, Rautio P, Härmä E, Roitto M, Tuomi J. 2004. Defoliation increases carbon limitation in ectomycorrhizal symbiosis of Betula pubescens . Oecologia 140: 234–240. 
vs Ni; vs samblike eemaldamine; P. fallax ei talu samblike eemaldamist, suilloid-tüüp eelista kerget niklisaastet
Markkola AM, Ohtonen R, Tarvainen O, Ahonen-Jonnarth U. 1995. Estimates in fungal biomass in Scots pine stands on an urban pollution gradient. New Phytol. 131: 139-147.
Marlowe EM, Hogan JJ, Hindler JF, Andruszkiewicz I, Gordon P, Bruckner DA. 2003. Application of an rRNA probe matrix for rapid identification of bacteria and fungi from routine blood cultures. J. Clin. Microbiol. 41: 5127–5133.rRNA eribakteritele, v kiire, kemoluminestsents-probed, PCR pole, meetodit ei kirjeldata
Maron JL, Jeffries RL. 2001. Restoring enriched grasslands: effects of mowing on species richness, productivity, and nitrogen retention. Ecol. Appl. 11: 1088-1100.niidu nii m ne suurendab pms rohundite liigirikkust
Marr CD. 1979. Laccase and tyrosinase oxidation of spot test reagents. Mycotaxon IX No1: 244 – 276 xxx, isotsüümanalüüs, oksüdaasid
Marshall JD, Ehleringer JR. 1990. Are xylem-trapping mistletoes partially heterotrophic? Oecologia 84: 244-248.puuvoorik saab kadakast 61 protsenti oma sysinikust
Martel A, Blooi M, Adriaensen C, van Rooij P, Beukema W, Fisher MC et al. 2014. Recent introduction of a chytrid fungus endangers western palearctic salamanders. Science 346: 630-631.
Martin AP. 2002. Phylogenetic approaches for describing and comparing the diversity of microbial communities. Appl. Environ. Microbiol. 68: 3673–3682. P ja Fst test biodiversiteedi võrdlemiseks, proge arlequin;fülogeneetiline P ja Fst test biodiversiteedi võrdlemiseks, proge arlequin; muud meetodid
Martin F, Delaruelle C, Ivory M. 1998. Genetic variability in intergenic spacers of ribosomal DNA in Pisolithus isolates associated with pine, eucalyptus and Afzelia in lowland Kenyan forests. New Phytol. 139: 341-352.Pis lithus IGS ja ITS võrdselt variabiilsed Pisolithus IGS ja ITS võrdselt variabiilsed
Martin F, Diez J, Dell B, Delaruelle C. 2002. Phylogeography of the ectomycorrhizal Pisolithus  species as inferred from nuclear ribosomal DNA ITS sequences. New Phytol. 153: 345-359.Pi olithus spp. Globaalses skaalasPisolithus spp: ITS Pisolithus spp: ITS
Martin F, Duplessis S, Ditengou F, Lagrange H, Voiblet C, Lapeyrie F. 2001. Developmental cross talking in the ectomycorrhizal symbiosis: signals and communication genes. New Phytol. 151: 145-154.
Martin F, Kohler A, Murat C, Balestrini R, Coutinho PM, Jaillon O et al. 2010. Perigord black truffle genome uncovers evolutionary origins and mechanisms of symbiosis. Nature 464: 1033-1038.
Martin F, Nehls U. 2009. Harnessing ectomycorrhizal genomics for ecological insights. Curr. Opin. Plant Biol. 12: 508-515. Laccarial puuduvad geenid suhkrute ülesvõtmiseks mullast iseseisvalt; 
Martin F, Selosse M-A, Le Tacon F. 1999. The nuclear rDNA intergenic spacer of the ectomycorrhizal basidiomycete Laccaria bicolor: structural analysis and allelic polymorphism. Microbiology 145: 1605-1611.Laccaria bicolor/ samal indiviidil 2 IGS2 alleeli, mis erinevad suure indeli poolest. IGS sisald v palju mikrosatelliite, mis on sarn teiste seente IGSle (Collybia ja Trich matsutake)
Martin KJ, Rygiewicz PT. 2005. Fungal-specific PCR primers developed for analysis of the ITS region of environmental DNA extracts. BMC Microbiol. 5: 28. praimerid seenespets mullast amplif-ks ümber ITS regiooni ja 5.8S: sh 58SF
Martin MP, Raidl S, Telleria MT. 2004. Molecular analyses confirm the relationship between Stephanospora caroticolor  and Lindtneria trachyspora . Mycotaxon 90: 133-140. Stephanospora ja Lindtneria on lähedalt seotud ja asuvad Stereales-Russulales rühmas
Martin MP, Rocabruna A. 1999. The taxonomic boundaries between Naucoria rheophylla and Setchelliogaster tenuipes based on morphological and molecular data. Mycotaxon 71: 141-148. Setchelligaster (puguseen) on tulenenud Naucoria rhrheophyllast
Martinelli LA, Piccolo MC, Townsend AR, Vitousek PM, Cuevas E, McDowell W, Robertson GP, Santos OC, Treseder K. 1999. Nitrogen stable isotope composition of leaves and soil: tropical versus temperate forests. Biogeochem. 46: 45-65.
Martin-Laurent F, Philippot L, Hallet S, Cahussod R, Germon JC, Soulas G, Catroux G. 2001. DNA extraction from soils: old bias for new microbial diversity analysis methods. Appl. Environ. Microbiol. 67: 2354–2359.DNA eraldamise meetodite võrdlemine mullast. Küsitavate tulemuste interpreteerimisega
Martino E, Turnau K, Girlanda M, Bonfante P, Perotto S. 2000. Ericoid mycorrhizal fungi from heavy metal polluted soils: their identification and growth in the presence of zinc ions. Mycol. Res. 104: 338-344.
põlengud kahandavad kõvasti metsade saagikust, er EcM seente viljumist. Cistuse plotid annavad mitmekesisemalt seente viljakehi kui männi plotid ja paljud liigid kattuvad. Männiplottides oli põlengu efekt palju tugevam kui tsistuse plottides. Nõlva suund ei olnud eriti oluline, kuid Boletus edulis eelistas tsistuse N-plotte ja Lecc corsicum tsistuse põlenud S-plotte
Martos F, Dulormne M, Pailler T, Bonfante P, Faccio A, Fournel J, Dubois M-P, Selosse M-A. 2009. Independent recruitment of saprobic fungi as mycorrhizal partners by tropical achlorophyllous orchids. New Phytol. 184: 668–681
Martos F, Munos F, Pailler T, Kottke I, Gonneau C, Selosse M-A. 2012. The role of epiphytism in architecture and evolutionary constraint within mycorrhizal networks of tropical orchids. Mol. Ecol. 21: 5098–5109.
Marx DH, Bryan WC, Grand LF. 1970. Colonization, isolation, and cultural descriptions of Thelephora terrestris and other ectomycorrhizal fungi of shortleaf pine seedlings grown in fumigated soil. Can. J. Bot. 48: 207-211.
Marx DH, Hatch AB, Mendicino JF. 1977. High soil fertility decreases sucrose content and susceptibility of loblolly pine roots to ectomycorrhizal infection by Pisolithus tinctorius . Can. J. Bot. 55: 1569-1574.
Marx DH, Jarl K, Ruehle JL, Bell W. 1984. Development of Pisolithus tinctorius ectomycorrhizae on pine seedlings using basidiospore-encapsulated seeds. For. Sci. 30: 897-907.
Marx DH, Kenney DS, ???. Pages 131-146. Production of Ectomycorrhizal Fungus Inoculum. In: ???
Marx DH, Ross EW. 1970. Aseptic synthesis of ectomycorrhizae on Pinus taeda by basidiospores of Thelephora terrestris. Can. J. Bot. 48: 197-198.
Marx DH, Ross EW. 1970. Aseptic synthesis of ectomycorrhizae on Pinus taeda by basidiospores of Thelephora terrestris. Can. J. Bot. 48: 197-198.
Marx DH, Rowan SJ. 1981. Fungicides influence growth and development of specific ectomycorrhizae on loblolly pine seedlings. For. Sci. 27: 167-176.
Marx DH. 1971. Ectomycorrhizae as Biological Deterrents to Pathogenic Root Infections. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 81-95. 
ECM: bakteritsiidid, fungitsiidid
Mason PA, Ibrahim K, Ingleby K, Munro RC, Wilson J. 2000a. Mycorrhizal development and growth of inoculated Eucalyptus globulus seedlings in wet and dry conditions in the glasshouse. For. Ecol. Manage. 128: 269-277.
Mason PA, Ingleby K, Munro RC, Wilson J, Ibrahim K. 2000b. Interactions of nitrogen and phosphorus on mycorrhizal development and shoot growth of Eucalyptus globulus seedlings inoculated with two different ectomycorrhizal fungi. For. Ecol. Manage. 128: 259-268.
Mason PA, Ingleby K, Munro RC, Wilson J, Ibrahim K. 2000c. The effect of reduced phosphorus concentration on mycorrhizal development and growth of Eucalyptus globulus seedlings inoculated with 10 different fungi. For. Ecol. Manage. 128: 249-258.
arukask vs sookask (väiksem kasvukiirus, vähem seeneliike); põhjapoolt toodud kase kloonid aegl kasvuga, vähemate viljakehadega
Mason PA, Wilson J, Last FT. 1983. The concept of succession in relation to the spread of sheathing mycorrhizal fungi on inoculated tree seedlings growing in unsterile soils. Plant Soil 71: 247-256.varajase vs hi ise staadiumi seened: H b loma eelistab tugevasti m neraa mulda urbale; inokuleeritud varase st seened voivad samuti asenduda peale istutamist teiste varase st seentega; varase st seened nakatavad peremeest peale inokul joudsasti ka mittesteril mullas, hilise st seened vajavad sterilis mulda
ECM anatoomia eri lehtpuudel-sarnane, juure paksus sõltus koloniseerimise faasist (kohe-õhem), mõnel juhul taime rakukest tegi sissesopistisi.
Massicotte HB, Melville LH, Peterson RL, Unestam T. 1999. Comparative studies of ectomycorrhiza formation in Alnus glutinosa and Pinus resinosa with Paxillus involutus. Mycorrhiza 8: 229-240.
Laccaria bicolor viljakehade tekke anatoomia: sõlmekesed, tihenenud pusad, PILDID
Pyrola, Chimaphila, Orthilia, Moneses: mantel hästi arenenud P-asarifolial; ülejäänutel üksikutel juuretippudel ja Amphinemat meenutaval morfotüübil
peremehespetsiifika, selle liigisisene, sektsioonisisene ja perekonnasisene varieeruvus, variatsioonimustrid, mõju taimedele
eri peremeeste eelistused, juhuperemehed
Alnus japonica: domin Cortinarius sp ja cf. Paxillus sp. Alnus firmal lisaks ka Cenococcum, mis võib olla valeteade vale puu juurte põhjal
Tricholoma männil, Cortinarius männil, haaval, Gomphus floccosus männil, "Hydnum" männil, Bankera männil, Scleroderma Castaneal VK viidi EcMga kokku
Matheny PB, Aime MC, Bougher NL, Buyck B, Desjardin D, Horak E, Kropp BR, Lodge DJ, Soytong K, Trappe JM, Hibbett DS. 2009. Out of the palaeotropics? Historical biogeography and diversification in the cosmopolitan ectomycorrhizal mushroom family Inocybaceae. J. Biogeogr. 36: 577-592.
Matheny PB, Aime MC, Henkel TW. 2003. New species of Inocybe from Dicymbe forests of Guyana. Mycol. Res. 107: 495-505. Inocybe Dicymbe all: mitmed liigid kasvavad Dicymbe tüvedel
Matheny PB, Bougher NL. 2006. The new genus Auritella  from Africa and Australia (Inocybaceae, Agaricales): molecular systematics, taxonomy and historical biogeography. Mycol. Progr. 5: 2-17.Auritella (Inocyb  s.l.) Aafrikas ja Austraalias -kalibr Ida-ja Lääne Austraalia eraldumise jr 15 MAT. Leiavad, et AUS ja Aafr klaadid lahknesid 86 MAT. AUS liigid on hiljem korduvalt divergeerunudAuritella (Inocyb  s.l.) Aafrikas ja Austraalias -kalibr Ida-ja Lääne Austraalia eraldumise jr 15 MAT. Leiavad, et AUS ja Aafr klaadid lahknesid 86 MAT. AUS liigid on hiljem korduvalt divergeerunud
Matheny PB, Curtis JM, Hofstetter V and 22 others. 2006. Major clades of Agaricales: a multilocus phylogenetic overview. Mycologia 98: 984-997. Euagarics klaad = Agaricales. Palju geene. EcM harud 1) Hygrophorus, 2) Amanitaceae; 3)Phaeocollybia??? 4)Hebeloma, Anamika, Alnicola; 5) Inocybe; 6) Cortinarius; 7) Descolea; 8) Laccaria, Hydnangium; 9) Lyophyllum p.p.; 10) Entoloma s. Str.; 11) Tricholoma; 12) Catathelasma. Vastupidisi muutusi pole. EcM harud eriti radieerunud
Matheny PB, Gossmann JA, Zalar P, Arun Kumar TK, Hibbett DS. 2007. Resolving the phylogenetic position of the Wallemiomycetes: an enigmatic major lineage of Basidiomycota. Can. J. Bot. 84: 1794-1985. Wallemiomycetes on takson, mis eri geenide järjestuse järgi on kas Agaricomycotina sõsartakson või kogu kandseente sõsartakson. 
Matheny PB, Liu YJ, Ammirati JF, Hall BD. 2002. Using RPB1 sequences to improve phylogenetic inference among mushrooms (Inocybe, Agaricales). Am. J. Bot. 89: 688-698.RPBII (RNA Pol II) + LSU Inocybe: RPBII (RNA Pol II) + LSU; suht hästi vastavuses feneetikaga, ITS pole aligneeritav; RPBII annab pluliselt juurde
Matheny PB, Wang Z, Binder M and 24 others. 2007. Contributions of rpb2 and tef1 to the phylogeny of mushrooms and allies (Basidiomycota, Fungi). Mol. Phyl. Evol. 43: 430-451. kandseente süst: rpb2 hea, tef1 keskpärane (Bankeraceae liikidel polümorfism või pseudogeenid, ent muidu head pikad harud). Mõlematel teatud vastuolud rDNAga. Praimerid.
Matheny PB. 2005. Improving phylogenetic inference of mushrooms with RPB1 and RPB2 nucleotide sequences (Inocybe; Agaricales). Mol. Phyl. Evol. 35: 1–20. Inocybe: uus sugukond Inocybacecae, sõsarsugukond Crepidotaceae, sh Crepidotus. Cortinariaceae on kaugel asuv; Inocybaceae iseseisvalt tek EcM takson. Sileda ja nurgeliste eostega liigid läbisegi. RPB1>RPB2>LSU
Mathur J, Bizzoco RW, Ellis DG, Lipson DA, Poole AW, Levine R, Kelley ST. 2007. Effects of abiotic factors on the phylogenetic diversity of bacterial communities in acid thermal springs. Appl. Environ. Microbiol. 73: 2612-2623.Paarikaupa Fii(st) väärtuste ordineerimine ja korreleerimine keskk parameetritega
Matsuda Y, Hijii N. 1999. Characterization and identification of Strobilomyces confusus  ectomycorrhizas on Momi fir by RFLP analysis of the PCR-amplified ITS region of the rDNA. J. For. Res. 4: 145–150.
seemikutel ja vanadel puudel Russula sp1; seemikutel seejärel Cenoc, vanadel puudel teised mitteidentif tüübid ITS-RFLP 2 RE
Pinus thunbergii: 1-5 aastastel seemikutel suktsessioon
Matsui M, Fowler JH, Walling LL. 2007. Leucine aminopeptidases: diversity in structure and function. Biol. Chem. 387: 1535-1544. Leucine aminopeptidase: ülevaade. 2 konvergentset ensüümirühma; mittespetsiifilised valkude lagundajad, v palju muid anabolismi ja signalis ja transp funktsioone
Matthies D. 1996. Interactions between the root hemiparasite Melampyrum arvense and mixtures of host plants: heterotrophic benefit and parasite-mediated competition. Oikos 75: 118-124.Melampyrum mojutab erem estaime e vah konkurentsi. Peremehe segude moju parasiidile idiosynkraat. Voib soodustada korgemat lokaalset taimede diversiteeti
Mattirolo O. 1887. Sul parassitismo dei Tartufi e sulla quistione delle Mycorhizae. Malpighia 1: 359.
Mattison EHA, Norris K. 2005. Bridging the gaps between agricultural policy, land-use and biodiversity. Trends Ecol. Evol. 20: 610-616.
Maury-Lechon G, Curtet L. 1998. Biogeography and evolutionary systematics of Dipterocarpaceae. In: Appanah S, Turnbull J, eds. A Review of Dipterocarps: Taxonimy, Ecology and Silviculture. Pp. 5-44.Dipterocarpaceae kogu maailmas. Fossi lid Ida-Aafrikas, kahtlased fossiilid Eur ja N-Am. Perek kaupa liikide arvD pterocarpaceae kogu maailm s. Fossiilid Ida-Aafrikas, kahtlased fossiilid Eur ja N-Am. Perek kaupa liikide arv
May TW, Dunk C, Lebel T. 2006. Austral ectomycorrhizas overlooked. Mycol. Res. 110: 499-500.
May TW, Simpson JA. 1997. Fungal diversity and ecology in eucalypt ecosystems. In: Eucalypt Ecology: Individuals to Ecosystems. Williams J, Woinarski J (eds.). Pp. 246-277.Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madalAust aalia seened: takson o ia probleemid Eur imedega, Paljud seened eri bioge  mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid ende me. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, C rtinarius s.l., Laccaria; saproobid pms lai malt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole eada. Ülemere Euk istandustes p ju uu i patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
May TW. 2001. Documenting the fungal biodiversity of Australasia: from 1800 and beyond. Aust. Syst. Bot. 14: 329-356.
May TW. 2002. Where are the short-range endemics among western Australian macrofungi? Aust. Syst. Bot. 15: 501-511. AUstraalia seente biogeo: W-AUS mitmeid endeeme perek-des Amanit, Torrendia, er maasis kandseened. Kitsaid endemismikoldeid pole teada. Mitmed sõsarliikidepaarid eristunud Ida-ja Lääne Austraalias, ent väga paljud liigid on levinud nii idas kui läänes. 10% seenendeeme on vrd teiste taksonitega v väike
Mayaux P, Bartholome E, Fritz S, Belward A. 2004. A new land-cover map of Africa for the year 2000. J. Biogeogr. 31: 861–877. Aafrika maakasutuse kaart: SLAIDID;LINGID; statistika
Mayor JR, Henkel TW. 2006. Do ectomycorrhizas alter leaf-litter decomposition in monodominant tropical forests of Guyana? New Phytol. 169: 579-588. arv, et EcM seened aitavad kaasa lagunemisele Dicymbe metsades, sest olulist lagun aeglustumist EcM plottides (vrd sapro ja lõigatud plottidega) ei esinenud. Samas EcM plottides jäi lehtedesse rohkesti fosforit vrd sapro-plottidega, ent vähem Ca. Kõdukihi paksus Dicymbe metsas palju suurem kui mujal ja seda kolonis tihedasti EcM hüüfid, eriti Thelephoroid sp
Mayor JR, Schuur EAG, Henkel TW. 2009. Elucidating the nutritional dynamics of fungi using stable isotopes. Ecol. Lett. 12: 171-183.
Mayor JR, Schuur EAG, Mack MC, Hollingsworth TN, Baath E. 2012. Nitrogen isotope patterns in Alaskan black spruce reflect organic nitrogen sources and the activity of ectomycorrhizal fungi. Ecosystems 15: 819-831.
McAfee BJ, Fortin JA, The influence of pH on competitive interactions of ectomycorrhizal mycobionts under field conditions. Can. J. For. Res. 17: 859-864.
McAfee BJ, Fortin JA. 1986. Competitive interactions of ectomycorrhizal mycobionts under field conditions. Can. J. Bot. 64: 848-852.
McArdle BH, Anderson MJ. 2001. Fitting multivariate models to community data: a comment on ditstance-based redundancy analysis. Ecology 82: 290-297. DISTLM, DISTLM forward distantsi-põhised redundancy ordin RDA
bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994)b kterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suur m liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni
McCaig AE, Glover LA, Prosser JI. 2001. Numerical analysis of grassland bacterial community structure under different land management regimens by using 16S ribosomal DNA sequence data and denaturing gradient gel electrophoresis banding patterns. Appl. Environ. Microbiol. 67: 4554–4559.B: DGGE: looduslik vs pollloo uslik vs kultuurrohumaa: vahet pole, sest vähe proovPCA -DGGE bändidele
McCormick MK, Taylor DL, Juhaszova K, Burnett RK, Whigham DF, O'Neill JP. 2012. Limitations on orchid recruitment: not a simple picture. Mol. Ecol. 21: 1511-1523.
OrM: Cephalanthera austineae (MHP): Tomentella spp; Tipularia bicolor: Tulasnella spp; Liparis: Tulasnella 1sp; Goodyera pubescens: Tulasnella 1 sp (ROHelised). Mõnel taimeindiviidil vaid üks seen, teisel mitul ll d saadi kätt  ITS5/ITS4 või ITS1F/ITS4 pr meritega (????????)fülogene sianal tot jura
McCormick MK, Whigham DF, O'Neill JP, Becker JJ, Werner S, Rasmussen HN, Bruns TD, Taylor DL. 2009. Abundance and distribution of Corallorhiza odontorhiza  reflect variations in climate and ectomycorrhizae. Ecol. Monogr. 79: 619-635.
McCormick MK, Whigham DF, Sloan D, O'Malley K, Hodkinson B. 2006. Orchid-fungus fidelity: a marriage meant to last? Ecology 87: 903-911.
McCune B, Mefford MJ, 1999. Multivariate Analysis of Ecological Data Ver. 4.01. MjM Software, Gleneden Beach, Oregon, USA.
McCune B, Mefford MJ. 2006. PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data. Version 5.04. MjM Software, Gleneden Beach, Oregon, U.S.A. PC-Ord 5.04
Rocky Mountains Pseudotsuga, Pinus murrayana, Abies, Picea, Populus tremuloides mood EcM; Juniperus, Cercocarpus 3 spp ja Pinus monophylla vaid AM
Illinois: Populus deltoides, Carya cordiformis, Carpinus sp, Quercus spp, Tilia am mood ECM, Juglans, Crataegus, Prunus, Carya laciniosa mood AM
Michigan: Tilia, Carya, Quercus, Larix mood EcM, illustreeritud!
North Carolina: Castanea dentata, Betula lutea, Magnolia spp, Quercus velutina, Carya glabra, Abies balsamea, Picea, Tsuga, Pinus mood EcM. Illustr Castanea
McFadden B. 2006. Extinct mammalian biodiversity of the ancient New World tropics. Trends Ecol. Evol. 21: 157-164. L-Am suurimetajate paleontoloogia ja biogeograafia uusaegkonnas, ulatuslikud kliimamuutused ja levik
McGee PA, Bullock S, Summerell BA. 1999. Structure of mycorrhizae of the Wollemi pine (Wollemia nobilis) and related Araucariaceae. Aust. J. Bot. 47: 85-95.Araukaarialistel VAM
Ceratopetalum apetalum: VAM ja 1-rakukihise mantliga ilma HN-ta EcM. EcM-ga rakud elasid palju kauem kui ilma. Ceratopetalumi seened ei mood EcM muudel puudel ega EcM seened ei mood EcM Ceratopetalumil
McGee PA, Trappe JM. 2002. The Australian zygomycetous mycorrhizal fungi. II. Further Australian sporocarpic Glomaceae. Aust. Syst. Bot. 15: 115-124. Glomus spp, mis mood viljakehi ja AM AUSs
Austraalia poolkõrbe EcM taimed: Thysanotus (Asphodelaceae), Helichrysum, Podolepis, Toxanthes (Asteraceae: Inuleae), Astroloma (Epacrid), Poranthera (Euphorb.)Goodenia, Dampiera (Goodeniaceae), Baeckea, Calytrix, Eucalyptus, Melaleuca, Leptosp (Myrtaceae), Comesperma (Polygalaceae), Pomaderris (Rhamnaceae), Lasiopetlum (Sterculiaceae). ECM DEF v lõdva
Thysanotus (monokott) väidetavalt ECM, kuigi ECM struktuure pole peale rakkudevah kolonis, juurte vohamise ja kogu kasvu stimnul. [Arv auksiinid]
Thysanotus mood v naljakaid struktuure AM ja EcM (Peziza whitei) seentega, mis mood vaid rakusiseseid struktuure. Eriti Peziza parandas taimekasvu
Densospora (Endogonaceae) -EcM seened seigseente hulgas. Densospora tubaeformis mood 1-2 rakukihise mantli Melaleuca uncinatal. Võib mood viljakehi potikultuuris Densospora (Endogonaceae) -EcM seened seigseente hulgas. Densospora tubaeformis mood 1-2 rakukihise mantli Melaleuca uncinatal. Võib mood viljakehi potikultuuris
McGuire KL, Bent E, Borneman J, Majumder A, Allison SD, Treseder KK. 2010. Functional diversity in resource use by fungi. Ecology 91: 2324-2332.
seente liigirikkus kõdus (SSU!!!) ei sõltu taimede liigirikkusest kõdus; kõdus ja mullas olid erinevad seenekooslused fülogeneetilised võimalused ökoloogias
L-Am Guyana puud on enamasti AM, v.a. Aldina mood EcM ja Dicymbe mood nii eCM kui Amv EcM+AM soodustab Dicymbe levikut ja paremat mineraaltoitumistL-Am Guyana puud on en mast  AM, v.a. Aldin  mood EcM ja Dicymbe mood nii eC  kui Amv EcM+AM soodustab Dicymbe levikut ja p remat mineraaltoitumist
McGuire KL, Zak DR, Edwards IP, Blackwood C, Upchurch R. 2010. Slowed decomposition is biologically mediated in an ectomycorrhizal, tropical rain forest. Oecologia, in press.m nodomin m tsas kõdulagunemine aeglasem kui AM-metsas GUY: lehtede päritolul polnud tähtsust; AM-metsas suurem mikroobne biomass, Bakterite osakaal, seente fülogen BD; seega arv. Mikroobid on kiirem lagunemise taga
McGuire KL. 2007. Common ectomycorrhizal networks may maintain monodominance in a tropical rain forest. Ecology 88: 567-574.Dicymbe monodominantsus: seemikute elumus suurem puude läheduses, kus on olemas EcM võrgustikud. EcM ja/või juurte kontakt parandab kasvu. Ka eemal mood EcM, ent puudusid EcM võrgustikud. Pakuvad,. Et töötlustes, kus hüüfid ja juured said ligi olid erinevad kooslused kus isoleeritud
McGuire KL. 2007. Recruitment dynamics and ectomycorrhizal colonization of Dicymbe corymbosa, a monodominant tree in the Guiana shield. J. Trop. Ecol. 23: 297-307.Dicy be i anemi e ei olene seemnete tih dusest. Dicymbe jpt AM puud idanesid paremini Dicymbe-rohketes metsades. Dicymbe elumus palju suurem 1 a pärast monodomin metsas; teistel puudel madal elumus, ent AM metsas kõigil ühtlaselt madal; seemned 'kadusid' segametsas kõigil taimedel rohkem kui monodomin metsas; EcM kol MD 100% vs 14% segametsas. Arv MD metsas vähem herbivoore, sest Dicymbe seemneid ei eelistata ja mast fruiting. Kaugeim seemik 17.4 m emapuust Dicymbel. Arv EcM eluviis mõj Dicymbet MD metsas paremini kui teisi puid
Pinus edulis Arizonas: 5 liiki Geopora-sarn seeni. Vahet pole kas AM-taimed saeti maha v mitte
McKendrick SL, Leake JR, Read DJ. 2000. Symbiotic germination and development of myco-heterotrophic plants in nature: transfer of carbon from ectomycorrhizal Salix repens and Betula pendula to the orchid Corallorhiza trifida through shared hyphal connections. New Phytol. 145: 539-548.
McKendrick SL, Leake JR, Taylor DL, Read DJ. 2000. Symbiotic germination and development of the myco-heterotrophic orchid plants in nature: ontogeny of Corallorhiza trifda and characterization of its mycorrhizal fungi. New Phytol. 145: 523-537.
Uus-Meremaa seente nimestik, sh. Coltriciella dependens, Thelephorales
McLaughlin DJ. 1974. Fruitbody formation by Tylopilus Felleus in axenic culture. Mycologia 66:197-202.
McLoughlin S. 2001. The breakup history of Gondwana and its impact on pre-Cenozoic floristic provincialism. Aust. J. Bot. 49: 271-300. Gondwana lagunemine ja floristilised tsoonid
eukalüpti ja vähese Nothofagusega metsas; vs eri vanuses peale põlengut. EcM seentest Laccariasp ja Cort1 mõni a peale põlengut ja ka vanades metsades, vaid vanades Clavulina, Hydnum, Cortinarius2, Lactarius sp. Ka saproobidel kindelsuktsessioon, paarkümmend liiki esinevad kõigis staadiumites. Vahetult peale põlengut viljuvate liikide arv v väike
McNabb RFR. 1961. Mycorrhiza in the New Zealand Ericales. Aust. J. Bot. 9: 57-61.
McNabb RFR. 1967. The Strobilomycetaceae of New Zealand. N. Z. J. Bot. 5: 532-547. 
Lepa juured lähevad nii horisontaali kui ka sügavale, mis varustab veega ka kuivaperioodil. Frankiad pms tüvede lähedal ja ei ulatu veepiiri allaLepa juured lähev d nii horisont ali kui ka sügav le, mis varustab veega ka kuivaperioodil. Frankiad pms tüv de lähedal ja ei ul tu veepiiri alla
McVean DN.1955. Ecology of Alnus glutinosa (L.) Gaertn. III. J. Ecol. 43: 195-218. Alnus glutinosa kannatab palju paremini üleujutamist kui kask; ei kasva happelisel turvasel, kus ei mood ka aktinoriisa
Medail F, Diadema K. 2009. Glacial refugia influence plant diversity patterns in the Mediterranean Basin. J. Biogeogr. 36: 1333-1345. refuugiumid:Vahemere-äärsed mägised piirkonnad on täis. Poolesd neist korrel taimede BD tulipunktidega. Ilmselt pikemaajalised stabiilse kliimaga paigad
Medardi G. 2005. Un rare ascomycete recolté en Italie Sowerbyella crassisculpturata. Bull. Soc. Mycol. Fr. 121: 91-98. Sowerbyella liikide morf ja kasvukoha võrdlus. Kõik kasvavad metsades koos Fagaceae ja Pinaceaega.
eose suurus söltub VK suurusest vaid mones perekonnas, teises poordvördeline
Meharg AA. 2003. The mechanistic basis of interactions between mycorrhizal associations and toxic metal cations. Mycol. Res. 107: 1253–1265. orgaanilised happed metallide kelaatimiseks hüüfiseintele või mitte eritamine vältimaks liikuvaks muutumist
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mükoriisastaatus Tsehhi turvastunud metsades-rabades. Puud norm EcM.mükoriisastaatus Tsehhi turvastunud metsades-rabades. Puud norm EcM.
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Picea abies raielankidel: kändude ja sodi eemaldamine parandab puude kasvu, ent inh EcM kolonis
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Miadlikowska J, Kauff F, Hofstetter V, Fraker E, Grube M, Hafellner J, Reeb V, Hodkinson BP, Kukwa M, Lücking R, Hestmark G, Otalora M.G, Rauhut A, Büdel B, Scheidegger C, Timdal E, Stenrros S, Brodo I, Perlmutter GB, Ertz D, Diederich P, Lendemer JC, May P, Schoch CL, Arnold AE, Gueidan C, Tripp E Yahr R, Robertson C, Lutzoni F. 2006. New insights into classification and evolution of the Lecanoromycetes (Pezizomycotina, Ascomycota) from phylogenetic analyses of three ribosomal RNA-and two protein-coding genes. Mycologia 98: 1088-1103.Lecanoromycetes
Michelangeli FA, Penneys DS, Giza J, Soltis D, Hills MH, Dan Skean Jr. J. 2004. A preiliminary phylogeny of the tribe Miconieae (Melastomataceae) based on nr ITS sequence data and its implications on in florescence position. Taxon. 53: 279-290.taimedele 24LR praimer 240 bp LSUs
Michelitsch A, Zelling K, Baumeister A, Schubert-Zsilavecz, Likussar W. 1997. Gehaltsbestimmung von Chimaphilin in Chimaphila umbellata Urtinktur mittels differentieller Pulspolarographie. Pharmazie 52: 451-453. chimaphilin ja selle mootmine Chimaphilast
Michelot D, Melendez-Howell LM. 2003. Amanita muscaria: chemistry, biology, toxicology, and ethnomycology.Mycol. Res. 107: 131-146. toksiinid, kasutamine, levik
Michelsen A, Quarmby C, Sleep D, Jonasson S. 1998. Vascular plant 15N abundance in heath and forest tundra ecosystems is closely correlated with presence and type of mycorrhizal fungi in roots. Oecologia 115: 406-418.
Midgley DJ, Chambers SM, Cairney JWG. 2002. Spatial distribution of fungal endophyte genotypes in a Woollsia pungens (Ericaceae) root system. Aust. J. Bot. 50: 559-565.
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Wilcoxina-ektendoMR kuusk vs mänd; N-väetades rakusis kolonis väheneb
introdutseeritud puude istandikes. Enamasti levitas Kew Bot Aed. Puud ameerikast, seened euroopast. Enamus seeni levinud koos puu kasvumullaga. Männiga eriti laialt levinud Suillus spp.
ektendoMR seened: varajane kolonisatsioon, väike konkurentsivõime, kasu
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Miller DN, Bryant JE, Madsen EL, Ghiorse WC. 1999. Evaluation and optimization of DNA extraction and purification procedures for soil and sediment samples. Appl. Environ. Microbiol. 65: 4715-4724.DNA eraldamine: fenooli või kloroformi etapp v oluline; lüsosüüm kahjulik; puhastamiseks parim Sephalose kommertsmeetod (v aeglane), peaaegu samaväärne ränimaatriks
Miller DN. 2001. Evaluation of gel filtration resins for the removal of PCR-inhibitory substances from soils and sediments. J. Microbiol. Meth. 44: 49–58. DNA eraldamine huumushapetest ja muust sodist -palju meetodeid ja voimalusi
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Miller JT, Bayer RJ. 2003. Molecular phylogenetics of Acacia subgenera Acacia and Aculeiferum.. Austr. Syst. Bot. 16: 27-33. Acacia: subgen Acacia, Aculeiferum (sisald ECM liike)
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Moncalvo J-M, Vilgalys R, Redhead SA et al. 2002. One hundred and seventeen clades of euagarics. Mol. Phyl. Evol. 23: 357-400. LSU kandseened LSU homobasidiomycota
Moncalvo J-M, Wanh H-H, Hseu R-S. 1995. Phylogenetic relationships in Ganoderma inferred from the internal transcribed spacers and 25S ribosomal DNA sequences. Mycologia 87: 223-238.ITS; LR0R, LR21; LR3; LR5; LR7; ITS liigisisene erinevus Ganoderma <2% üle laia geogr regiooni; liikidevaheline >6%Ganoderma : ITS
Moniz MBJ, Kaczmarska I. 2010. Barcoding of diatoms: nuclear encoded ITS revisitred. Protist 161: 7-34. Barcoding: Diatoomid ITS on parem kui COI praimerite sobivuse ja eristatavuse poolest, soovit kasutada suguk-spets thresholde. Indiviidisisene var kuni 6% ja liigisisene kuni 19%. Mõnes perekonnas sõsarliigid identsed ITS poolest
Monreal M, Berch SM, Berbee M. 1999. Molecular diversity of ericoid mycorrhizal fungi. Can. J. Bot. 77: 1580-1594. ErM kultuurist RFLP, 5 RE, ITS2 sekveneerimine RFLP tüüpidest-3 eriseltsi kottseeni. ErM seened: ITS2 sekveneerimine RFLP tüüpidest-3 eriseltsi kottseeni
Monte A, Lovisolo C, Schubert A. 2000. Effect of drought stress on growth and water relations of the mycorrhizal association Helianthemum almariense-Terflezia claveryi. Mycorrhiza 10: 115-119.
Montechi A, Sarasini M. 2000. Funghi ipogei d'Europa. Associazione Micologica Bresadola, Trento, Italy, 714 p.
Montesinos-Navarro A, Segarra-Moragues JG, Valiente-Banuet A, Verdu M. The network structure of plant-arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytol. 194: 536-547.network nal: taimeliigid v liti n vastavalt htrusele; MEX taimedel taimede nestedness 2x suurem kui seentel; Öpiku koosluses ka oluline nestedness taimedel
Montgomery HJ, Monreal CM, Young JC, Seifert KA. 2000. Determination of soil fungal biomass from soil ergosterol analyses. Soil Biol. Biochem. 32: 1207-1217.
Moon-van der Staay SY, De Vachter R, Vaulot D. 2001. Oceanic 18S rDNA sequences from picoplankton reveal unsuspected eukaryotic diversity. Nature 409: 607-610.
eukarüoodid 30-50 a vanast kuivatatud mullast (FAST DNA Spin Kit): 1800 bp tuleb ilusti kätte v paljudest rühmadest.
Moora M, Öpik M, Zobel M. 2004. Performance of two Centaurea species in response to different root-associated microbial communities and to alterations in nutrient availability. Ann. Bot. Fenn. 41: 263-271.
Moore RT. 1978. Taxonomic significance of septral ultrastructure with particular reference to the jelly fungi. Mycologia 70: 1007-1024. heterokandseentel (Exidia, Tulasnella, Auricularia, Dacrymyces) mitteperforeeritud parentosoomid; Tremellaceae, Ustilaginales -vesikulaarsed parentesoomid; Uredinales; Septobasidium -dolipoori ja parentosoomi pole; Dacrymycetales, Tulasnellales -fragmobasiid vaheseinteta või väga nõrgalt arenenutena
Morais H, Ramos C, Forgacs E, Cserhati T, Olivieira J. 2002. Using spectrophotometry and spectral mapping technique for the study of the production of manganese-dependent and manganese-independent peroxidases by Pleurotus ostreatus.J. Biochem. Biophys. Methods 50: 99-109.MnP: mõõtmine: spektr fotomeetria + ordinatsioonitehnikad; aktiivsus väga varieeruv, sõltus tugevasti täpsest substraatagarist
Moran MD. 2003. Arguments for rejecting the sequential Bonferroni in ecological studies. Oikos 100: 403-405. ettepanek Bonferronist loobuda ökol uuringutes, sest s o ebaõiglane ja mida suurem uurimus seda rängem on Bonf. Bonf ei arvesta kui mitu tulemust on läinud stat oluliseks
Moreau CS, Bell CD, Vila R, Archibald B, Pierce NE. 2006. Phylogeny of the ants: diversification in the age of angiosperms. Science 312: 101-104. sipelgate radieerumine langeb kokku katteseemnetaimede radieerumise ja domineerimisega 60-100 MAT. Sipelgad tek palju varem -140 -170 MAT
Moreau P.-A. 2005. A nomenclatural revision of the genus Alnicola  (Cortinariaceae). Fungal Diversity 20: 121-155. Alnicola: liigikirjeldused, sünonüümid, peremeesring
Alnicola cholea Bistorta viviparal. Peavad Becerra A. Escharioidese kirjeldust kahtlaseks Alnicola cholea on basaalne teistele Alnicolatele. Peavad Becerra A. Escharioidese kirjeldust kahtlaseks. Seostub pms Salix spp-ga
Moreau P-A, Peintner U, Gardes M. 2006. Phylogeny of the ectomycorrhizal mushroom genus Alnicola  (Basidiomycota, Cortinariaceae) based on rDNA sequences with special emphasis on host specificity and morphological characters. Mol. Phyl. Evol. 38: 794-807.Alnicola: polüfüleetiline väh 3 haruga. Hymenogaster ka polüfüleet kahe haruga. Alnicola b hemica ja arv lähedane Hymenogaster sp monokarüootidena. . Alnicolal tek seos leppadega iseseisvalt 2 korda. S.o. Arenenud Salicaceae-ga sümbioosist. Hymenogaster ja Hebeloma arv laia peremees-ringiga. ITS põhjal raske kõiki liike eristada, sest vahed väikesed. Arv et maasisesed vormid eriti rohkelt rühmades, mi on äsja ja kiiresti radieeruvad.Alnicola: po üfüleetiline väh 3 h ruga. Hym nogaster k  polüfüleet kahe haruga. Alnicola bohemica ja arv lähedane Hymenogaste  sp m nokarüootidena. . Alnicolal tek se  leppadega ise eisv lt 2 korda. S.o. Aren nud Salicaceae-ga sümbioosist. Hymenogast  ja Hebeloma arv laia peremees-ringig . ITS põhjal raske kõiki liike eristada, sest vahed väi es d. Arv et maasisesed vormid eriti rohkelt rühmades, mi on äsja ja kiiresti radieeruvad.
Moreau P-A, Rochet J, Bizio E, Deparis L, Peintner U, Senn-Irlet B, Tedersoo L, Gardes M. 2012. Agarics of alders 1 – The Alnicola badia complex. Mycotaxon 121: 1-22.
Moreau P-A, Rochet J, Richard F, Chassagne F, Manzi S, Gardes M. 2011. Taxonomy of Alnus-associated hypogeous species of Alpova and Melanogaster (Basidiomycota, Paxillaceae) in Europe. Cryptog. Mycol. 32: 33-62.Alpova
Moreira MT, Feijoo G, Lema JM. 2000. Manganese peroxidase production by Bjerkandera sp. BOS55. 1. Regulation of enzymatic production. Bioproc. Engin. 23: 657-661. MnP toodangu piik soltub N hulgast vedelsöötmes. Mida rohkem , seda kiiremini tuleb piik, seda suuremad on mütseelipallid ja seda rohkem on pallis puudus Nst. Yleliigse N korral MnP aktiivsus superkorge. Mootmine
Moreira MT, Torado A, Lema JM. 2000. Manganese peroxidase production by Bjerkandera sp. BOS55. 2. Operation in stirred tank reactors. Bioproc. Engin. 23: 663-667. MnP toodangu piik 8 päeval
Morel M, Jacob C, Kohler A, Johansson T, Martin F, Chalot M, Brun A. 2005. Identification of genes differentially expressed in extraradical mycelium and ectomycorrhizal roots during Paxillus involutus-Betula pendula ectomycorrhizal symbiosis. Appl. Environ. Microbiol. 71: 382-391.EMH-s ekspresseeruvad mitmed geenid teisiti kui EcM-s. EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur
Moreno-Arroyo B, Gómez J, Pulido E. 2000. Ecología de los hongos hipogeos de Andalucía (España). Bol. Soc. Micol. Madrid 25: 215–241.
kliima soojenemine tundras: nniiskes tundras BD väheneb, kuivas sama. Niiskes domin Cort Tom, RuLa, Inoc, ent soojenedes Tom, Inoc ja Russ BD väheneb. Kuivas tundras domin Tom, Cort, RuLa, Inoc, soojenedes Tom, Seb, Inoc BD tõusebEcM een d: nniiskes tu dras BD väheneb, kuivas sama. Niiske  i  Cort Tom, a, I c, ent soojenedes Tom, Inoc ja Russ BD väheneb. Kuivas tundras domin Tom, Cort, RuLa, Inoc, soojenedes Tom, Seb, Inoc BD tõuseb
Morgenstern I, Klopman S, Hibbett DS. 2008. Molecular evolution and diversity of lignin degrading heme peroxidases in the Agaricomycetes. J. Mol. Evol. 66: 243-257. Agaricomycetes: Ligniiniperoksidaaside levik ja fülogenees. Lagundajatel seentel; mõnedel arv muu funktsioon nagu H2O2 inakt. MnP ja VP (versatile peroxidase) on tek korduvalt; LiP ühe korra Polyporales seltsis
Morlon H, Chuyong G, Condit R, Hubbell S, Kenfack D, Thomas D, Valencia R, Green JL. 2008. A general framework for the distance decay of similarity in ecological communities. Ecol. Lett. 11: 904-917. ruumiline autokorr: distance-decay kõver on vilets näitaja beeta ja gamma-BD-le. Tõus sültub dominantliikide agregeerumiseset. Ka väike fraktsioon kooslusest võimaldab kogu koosluse kõveratõusu hästi hinnata.
Morris B. 1990. An annotated check-list of the macrofungi of Malawi. Department of Social Anthropology, Goldsmiths' College, University of London, New Cross. Kirkia 13: 323-364.
Tom-Thel 6; Russ-Lact 7; Inocybe 4; Sebacina 3 Tricholoma 3; domin Cort sp1; Lactarius aff. Alnicola
Morris MH, Perez-Perez MA, Smith ME, Bledsoe CS. 2009. Influence of host species on ectomycorrhizal communities associated with two co-occurring oaks (Quercus  spp.) in a tropical cloud forest. FEMS Microbiol. Ecol. 69: 274-287.
Tomentella (35liiki +2 fibrosat), Inocybe (20), Russ-Lact (12) Sebacina (10), Genea (9). Huvitavatest Scabropezia, Marcelleina, Hydnobolites, Hydnoplicata (Peziza aff badia). 
Morris RJ, Gripenberg S, Lewis OT, Roslin T. 2014. Antagonistic interaction networks are structured independently of latitude and host guild. Ecol. Lett. 17: 340-349.
Morris SA, Radajewski S, Willison TS, Murrell JC. 2002. Identification of the functionally active methanotroph population in a peat soil microcosm by stable-isotope probing. Appl. Environ. Microbiol. 68: 1446-1553.13C metaanil kasvavad bakte id13C DNA eraldamine mullast, CsCl gradient, 265000g tsentrifuug; 13C interpretatsioon: ilmselt metabolismiproduktide kaudu saavad oma osa ka teised bakterid
Morrison DA, Ellis JT. 2003. The design and analysis of microarray experiments: applications in parasitology. DNA Cell Biol. 22: 357–394. eksperimendi disain ja andmeanalüüs: replikatsioon, parameetriline ja mitteparameetriline dispersioonanalüüs, probleemidmikroarrayde eksper mendi disain ja andmeanalüüs: replikatsioon, parameetrili e j  mitteparam etriline dispersioonanalüüs, probleemid
Morte A, Diaz G, Rodriguez P, Alarcon JJ, Sanchez-Blanco MJ. 2001. Growth and water relations in mycorrhizal and non-mycorrhizal Pinus halepensis in response to drought. Biol. Plant. 44: 263-267.
Morte MA, Cano A, Honrubia M, Torres P. 1994. In vitro mycorrhization of micropropagated Helianthemum almariense  plantlets with Terfezia claveryi  (desert truffle). Agric. Sci. Finl. 3: 309-314.
Morte MA, Honrubia M,1992. in vitro propagation of Helianthemum almariense (Cistaceae). Agronomie 12: 807-809.
Morton A, Tabrett AM, Carder JH, Barbara DJ. 1995. Sub-repeat sequences in the ribosomal RNA intergenic regions of Verticillium alboatrum and V. Dahliae. Mycol. Res. 99: 257-266.Verticillium: IGS ca 1570 bp, 5S RNA pole selles paigas; madal varieeruvus nii liikide sees kui vahel, mõni hüpervarieeruv kordusjrk, vahel homokaarüonil 2 alleeliVerticillium: IGS ca 1570 bp, 5S RNA pole elles paiga ; madal rieeruvus nii liikide sees kui vahel, mõni hüpervarieeruv kordusjrk, vahel homokaarüonil 2 alleeli
Mosca E, Montecchio L, Scattolin L, Garbaye J. 2007. Enzymatic activities of three ectomycorrhizal types of Quercus robur L. In relation to tree decline and thinning. Soil Biol. Biochem. 39: 2897-2904. 8 ens aktiivsus sõltuvalt jaan vs mai; vs harvendusraie; vs declining puud. 3 seeneliiki. Kõik toimisid erinevalt, k.a. interaktsioonid. Kõikide ens akt kõrgem talvel 2-3-korda. Lakaas, kitinaas, glükosidaas akt suurenesid pärast harvendusraiet. Viletss seisus puude ens akt ühtlaselt madalad. Hüpot, et EcM seened käituvad talvel saproobidena. Pakuvad, et Clavulina Cinerea on eriti saproobsete omadustega. PROBLEEMID: kas ens akt EcM seentel või seotud bakterite ja saproobidel? hea disain. Kas talv ja kevad käituvad pidevalt nii?
Tuber candidum, Cenoc, Tomentella sp,Genea sp; sh ka Gilkeya ja Otidea. Linidzitest domin Sebacina, Tom ja genea-humaria
Moser M. 1986. Cortinarius Fr. Subgen. Cortinarius in the SW Pacific area. Sydowia 39: 138-147. Cortinarius spp Papuaasias, Australaasias: uued liigid, 
Moser M. 2001. Some aspects of Cortinarius associated with Alnus. J. des J.E.C. 3: 47-101. Cortinarius, mis seotud lepaga: 3 eri alamperekonnas ja sisaldavad mitmeid lähedasi liike. Mõni võib olla vale, sest peemes pole kindel
Moser M. Die künstliche Mykorrhizaimpfung an Forstpflanzen. Forstwiss. Centralbl. 77: 32-40.
Altai vs Alpid vs Rocky Mountains: väga palju samu ja sõsarliike. Tihti regionaalselt aluseline ja happeline pinnas isegi erinevamad. Liigirikkus Ameerikas suurem kui Alpides ja ligi 50% liikidest samad. Altais olemas mitmed Ameerika elemendid , mida Euroopas pole. Iseloomulik Betula rotundifolia alustaimestik ja sellega seot peremehe-spets seenedAltai vs A pid vs Rocky Mountains: seenelii d: väga palju samu ja sõsarliike. Tihti regionaalselt aluseline ja happeline pinn s isegi erineva ad. L igirikkus Ameerikas suurem kui Alpides j  ligi 50% iikidest samad. Al ais olemas mi med Ameerika elem ndid , ida Euroopas pole. Iseloomulik Betula rotundifolia alustaimestik ja sellega seot peremehe-spets seened
Motomura H, Selosse M-A, Martos F, Kagawa A, Yukawa T. 2011. Mycoheterotrophy evolved from mixotrophic ancestors: evidence in Cymbidium (Orchidaceae). Ann. Bot. IN PRESS
Möttönen M, Lehto T, Aphalo P. 2001. Growth dynamics and mycorrhizas of Norway spruce (Picea abies) seedlings in relation to boron supply. Trees 15: 319-326.
Mouhamadou B, Molitor C, Baptist F, Sage L, Clement J-C, Lavorel S, Monier A, Geremia RA. 2011. Differences in fungal communities associated to Festuca paniculata roots in subalpine grasslands. Fung. Div. 47: 55-63.
Mouquet N, Devictor V, Meynard C, Munoz F, Bersier L-F, Chave J and 16 others. Ecophylogenetics: advances and perspectives. Biol. Rev. In press. fülogeneesi kaasamine ökol analüüsidesse ja LK-sse. Koosluse str, network anal., vürdlev meetod
Moyersoen B, Becker P, Alexander IJ. 2001. Are ectomycorrhizas more abundant than arbuscular mycorrhizas in tropical heath forests? New Phytol. 150: 591–599.
Moyersoen B, Beever RE, Martin F. 2003. Genetic diversity of Pisolithus  in New Zealand indicates multiple long-distance dispersal from Australia. New Phytol. 160: 569–579.Pisolithuse krüptilised liigid on iseseisvalt Austraaliast kohale tulnud Leptospermoideae sümbiondidPis lithuse krüptilised liigi  on iseseisvalt Austraaliast kohale tulnud Leptospermoideae sümbiondid
ECM vs AM: Uapaca on pigem ECM kuival pinnal ja AM niiskel pinnal, topeltkolonis harvem kui võiks eeldada; Leptospermum on ECM kui lähedal teised ECM puud; AM kui pole ECM puid; AM "ultramafic" pinnasel. Mõl liigil mõl MR tüübi kolonis v varECM vs AM: Uapaca on pigem ECM kuival p nna ja AM niiskel pin al, top ltkolonis harv m kui võiks eeldada; Leptosperm m on ECM kui lähedal teised ECM uud; A  k i pole ECM puid; AM "ultramafic" p nnasel. õl liigil mõl MR tüübi kolonis v var
Lõuna-Venezuela Caatinga EcM taimed on Neea, Guapira, Aldina, Coccoloba, paiguti ka Gnetum. Keskm EcM kolonis 7-100%Kõigil lisaks ka AM. Papilionaceae liigid Eperua ja Macrolobium ja Swartzia mood vaid AM. EcM taimi enim vaeses perioodiliselt kuivas/per üleujutatud liivapinnasega aladel (Aldina), . Kõrg-Banas paiguti Neea ja Guapira domin 5-10 m põõsastena. Kõikjal Coccoloba väga vähearvukas. Samad liigid v vähearvukalt ka terra firma metsasLõun -Venezuela Caatinga EcM taimed on Neea, Guapira, Aldina, Coccoloba, paiguti ka Gnetum. Keskm EcM kolonis 7-100%Kõigil lisaks ka AM. Papilionace e liigid Eperua ja Macrolobiu  ja Swartzia mood vaid AM. EcM taimi enim vaeses perioodiliselt k ivas/per üleujutatud liivapinnaseg  aladel (Aldi ), . Kõrg-Ban s paiguti Neea ja Guapira domin 5-10 m põõsastena. Kõikjal Coccoloba väga vähearvukas. Samad liigid v vähearvukalt ka terra firma metsas
Pakaraimea ja kogu Dipterocarpaceae EcM seened on arv tek enne Gondwana lagunemist 135 MATPakaraimea ja ko  Dipterocarpaceae EcM seened on arv tek enne Gondwana lagunemist 135 MAT
domin tom-thel, bol, cort , russ-lact
Mueller GM, Pine EM. 1994. DNA data provide evidence on the evolutionary relatioships between mushrooms and false truffles. McIlvainea 11: 61-74.
Mueller GM, Schmit JP, Leacock PR, Buyck B, Cifuentes J, Desjardin DE, Halling RE, Hjortstam K, Iturriaga T, Larsson K-H, Lodge DJ, May TW, Mintner D, Rajchenberg M, Redhead SA, Ryvarden L, Trappe JM, Watling R, Wu Q. 2007. Global diversity and distribution of macrofungi. Biodiv. Conserv. 16: 37-48.
Aasia vs Ne, NW Ameerika Suillus, Xerula, Armillaria: biogeograafia: ITS liiga konserveerunud populatsioonide uuringuteksITS Suillus, Xerula, Armillaria: b geograafia: ITS liiga konserveerunud populatsioonide uuringuteksS illus, X rula, Armillaria: biogeog aafiaSimpsoni indeks
parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, 
Mueller UG, Gerardo NM, Aanen DK, Six DL, Schultz TR. 2005. The evolution of agriculture in insects. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 36: 563-595.
Sebacina incrustans, Cenococcum geophilum. Rühmadest domin Tomentella (8), Inocybe (3), Cort (2), Sebacina (2)
Tomentella=Cortinarius=Inocybe (5), sh Tarzetta
Muhsin TM, Zwiazek JJ. 2002. Colonization with Hebeloma crustuliniforme increases water conductance and limits shoot sodium uptake in white spruce (Picea glauca) seedlings. Plant Soil 238: 217-225.
Muhsin TM, Zwiazek JJ. 2002. Ectomycorrhizas increase apoplastic water transport and root hydaulic conductivity in Ulmus americana seedlings. New Phytol. 153: 153-158.
Muller LAH, Lambaerts M, Vangronsveld J, Colpaert JV. 2004. AFLP-based assessment of the effects of environmental heavy metal pollution on the genetic structure of pioneer populations of Suillus luteus. New Phytol. 164: 297–303.AFLP: Suillus luteus
Muller LAH, Lambaerts M, Vangronsveld J, Colpaert JV. 2006. Isolation and characterization of microsatellite loci from the ectomycorrhizal basidiomycete Suillus luteus. Mol. Ecol. Notes 6: 165-166.SCAR markerid Suillu luteus mikrosatelliitregioonidele
Müller WH, Stalpers JA, van Aelst AC, de Jong MDM, van der Krift TP, Boekhout T. 2000. The taxonomic position of Asterodon, Asterostroma and Coltricia inferred from the septal pore cap ultrastructure. Mycol. Res. 104: 1485-1491.Hymenochaetales: enamus liikidel on mitteperf parentesoomid. Coltricia perennise kultiv. V raske, eri kollekts saadud tüved olid reostused
Mulombwa J 1998. Non-wood forest products in Zambia. In: FAO, ed. Data collection and analysis for sustainable forest management in ACP countries -linking national and international efforts. FAO, Rome.
Mummey DL, Rillig MC. 2007. Evaluation of LSU rRNA-gene PCR primers for analysis or arbuscular mycorrhizal fungal communities via terminal restriction fragment length polymorphism analysis. J. Microbiol. Meth. 70: 200-204.AM Seentele LSU prai erid: FLR4 ja FLR4 pole AM-spets või ei kata kõiki rühmi
Arktikas . Seenekooslused ja taimekooslused on madalas korrelatsioonis, ent kumbki sõletub erinevatest kk-tingimustest: taimekooslused sõltusid N-st, ent seened mitte. 0.3 m skaalas autokorr puudus. Seeni stimul eelkõige naabruses olevate EcM taimede ohtrus
Münkemüller T, Lavergne S, Bzeznik B, Dray S, Jombart T, Schiffers K, Thuiller W. 2012. How to measure and test phylogenetic signal. Meth. Ecol. Evol. 3: 743-756. fülogeneetilise signaali mõõtmine: Moran's I ja Blomb K viletsad, Abouh Cmean ja Pageli lambda on head. Lambda annab ka MEAN EFFECT SIZE, ent s.o. Arvutuslikult aeglanefülogeneeti se signaali mõõtmine: Moran's I ja Blomb K viletsad, Abouh Cm an ja Pageli lambda on he d. Lambda annab ka MEAN EFFECT SIZE, en  s.o. Arvutuslikult aeglane
Munos J, Felicisimo AM, Cabezas F, Burgas AR, Martinez I. 2004. Wind as a long-distance dispersal vehicle in the Southern Hemisphere. Science 304: 1144-1147.Lõunapoolkera subantarktilistel ja parasvöötme saartel mängib tuul olulist rolli (mitte geogr. Lähedus) samblike, sammalde, maksasammalde ja sõnajalgtaimede levikus. Sõnajalgtaimedel erinevalt teistest on leviku kauguse suhtes piirangud, sest varakult on vahja diploidsust, pole aseks leviseid jms.
Münzenberger B, Bubner B, Wöllecke J, Sieber TN, Bauer R, Fladung M, Hüttle RF. 2009. The ectomycorrhizal morphotype Pinirhiza sclerotia  is formed by Acephala macrosclerotiorum  sp. nov., a close relative of Phialocephala fortinii . Mycorrhiza 19: 481-492.
Amphinema, Wilcoxina, Tuber puberulum; mineraalmullas Wilcoxina, Pinirhiza dimorpha, Inocybe1; org-s Amphinema, Pinir discolor; aluselisel Tuber, Inocybe1; happel Pinir dimorpha
Münzenberger B, Metzler B, Kottke I, Oberwinkler F. 1986. Morphologische und anatomische charakterisierung der Mykorrhiza Lactarius deterrimus-Picea abies in vitro. Z. Mykol. 52:407-415.
Münzenberger B, Otter T, Wüstrich D, Polle A. 1996. Peroxidase and laccase activities in mycorrhizal and non-mycorrhizal fine roots of Norway spruce (Picea abies) and larch (Larix decidua). Can. J. Bot. 75: 932-938. peroksidaas, lakaas ECM vs non-ECM juurtel (PO ECM madalam, lakaas kõrgem)
Münzenberger B, Schneider B, Nilsson RH, Bubner B, Larsson K-H, Hüttl R. 2012. Morphology, anatomy, and molecular studies of the ectomycorrhiza formed axenically by the fungus Sistotrema sp. (Basidiomycota). Mycol. Progr. 11: 817-826.
Murai S. 1963. Phytotaxonomical and geobotanical studies on so-called genus Alnus in Japan. II. Comparative studies on all species, including shrubby species (in Japanese with English summary). Bull. Gov. For. Exp. Stn. 154: 21–72Alnus Jaapanis: levikumustrid, taksonoomia Alnus Jaapanis: levikumustrid, taksonoomia
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Newton AC, Pigott CD. 1991. Mineral nutrition and mycorrhizal infection of seedling oak and birch. I. Nutrient uptake and the development of mycorrhizal infection during seedling establishment. New Phytol. 117: 37-44.
Newton AC, Pigott CD. 1991. Mineral nutrition and mycorrhizal infection of seedling oak and birch. II. The effect of fertilizers on growth, nutrient uptake and ectomycorrhizal infection. New Phytol. 117: 45-52.
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Ostonen I, Helmisaari H-S, Borken W, Tedersoo L, Kukumägi M, Bahram M, Lindroos A-J, Nöjd P, Uri V, Merilä P, Asi E, Lõhmus K. 2011. Fine root foraging strategies in Norway spruce forests across a European climate  
gradient. Glob. Change Biol. 17: 3620-3632.
ECM mantli, korteksi ja steeli läbimõõt kuusel on eri aladel erinev, sõltub seeneliigist. Mantel 16.5 -29 (max 70) ym, korteks 84 -104 ym, steel 123 -166 ym. Rikkalikemal mullatüüpidel oli suurem korteksi, steeli, kogujuure diam
Ostonen I, Tedersoo L, Suvi T, Lõhmus K. 2009. Does a fungal species drive ectomycorrhizal root traits in Alnus  species? Can. J. For. Res. 39: 1787-1796.
Otero JT, Ackerman JD, Bayman P. 2002. Diversity and host specificity of endophytic Rhizoctonia-like fungi from tropical orchids. Am. J. Bot. 89: 1852-1858.
Otero JT, Ackerman JD, Bayman P. 2004. Differences in mycorrhizal preferences between two tropical orchids. Mol. Ecol. 13: 2393-2404.
Ott T, Fritz E, Polle A, Schützendübel A. 2002. Characterisation of antioxidative systems in the ectomycorrhiza-building basidiomycete Paxillus involutus (Bartsch) Fr.and its reaction to cadmium. FEMS Microbiol. Ecol. 42: 359-366. antioksüdandid Cd vastu -glutatioon ja Cd kiire vedamine vakuooli S-prot abil
Rhizopogon, Cenoc, Tom=Piceirhiza chordata
Pseudotsuga istutatud raiesmikule eri kaugusele puudest: kaugus mõjutab %kol ja liigirikkust
kooseksisteerimine tüvedel kasutades Bayese meetodeid; Stat oluline co-occ võib tuleneda paljudest asjaoludest ja see püstitatab vaid edasisis ökol hüpoteesekoosek isteerimine tüvedel kasutades Bayese meetodeid; Stat oluline co-occ võib tuleneda paljudest asjaoludest ja see püstitatab vaid edasisis ökol hüpoteese
bakterite ja arhede BD hüpersaliinses (kuni 32%) vees. 16S T-RFLP ja sekveneerimine sarn tulemustega, mitmed DGGE bändid on kimäärsed artefaktid; v madal liigirikkus. Reassotsiatsioonikineetika võrdlus, diskussioonbakterite ja arhede BD hüpersaliinses (kuni 32%) vees. 16S T-RFLP ja sekveneerimine sarn tulemustega, mitmed DGGE bändid on kimäärsed artefaktid; v madal liigirikkus. Reassotsiatsioonikineetika võrdlus, diskussioon
mikroobide BD mõõtmise põhjused ja mõõtmismeetodid: hea ülevaade mikroobide BD mõõtmise põhjused ja mõõtmismeetodid: hea ülevaade (nt RISA, ARISA, ARDRA; DGGE, PLFA jpt)
Ozinga WA, van Andel J, McDonnell-Alexander MP. 1997. Nutritional soil heterogeneity and mycorrhiza as determinants of plant species diversity. Acta Bot. Neerl. 46: 237-254.
Paal J, 1997. Classification of Estonian Vegetation Site Types. 297 pp. UNEP, Tallinn. (in Estonian)
Pachlewski R, Chrusciak E. 1980. Aktywnosc enzymatyczna mikoryzowych. II. Acta Mycol. 16: 97-103. Coltricia perennise süntees; ei sisald ühtki testitud laguensüümi (lakaasi, peroksidaasi, türosinaasi ega reageeri tanninile). Palju muid seeni, sh EcM seeni, mis enamasti mood lakaasi ja reag tanniinile
Pachlewski R, Kermen J, Chrusciak E, Trzcinska M. 1991. Studies on pine ectendomycorrhizae in nurseries. Acta Mycol. 27: 49-61.
Pachlewski R. 1967. Investigations of pure culture of mycorrhizal fungi of pine (Pinus silvestris  L.). Warsaw, Forest Research Institute. 130 p.
Pacioni G, Sharp C. 2000. Mackintoshia, a new sequestrate basidiomycete genus from Zimbabwe. Mycotaxon 75: 225-228. Mackintoshia gen nov Boletales Zimbabwest Brachystegia ja Burkea all
Tasmaania eukalüptimetsas (koos Nothofagus cunninghamiiga): pms mõj seenekooslusi metsa vanus ja geoloogiline aluspõhi
Pagel M, Venditti C, Meade A. 2006. Large punctuational contribution of speciation to evolutionary divergence at the molecular level. Science 314: 119-121. liigiteke on pms punktuatsiooniline, mitte graduaalne, avaldudes järskudes DNA muutustes hüüpeliselt /eriti seentel ja taimedel, vähem loomadel)
Pagel M. 1999. Inferring the historical patterns of biological evolution. Nature 401: 877-884. molekulaarsete kellade kalibreerimine, radiatsioonide tuvastamine mol kella jr; arv mol kell on ühtlane; parsimoonia vs ML, vs baieesia; arv loomad olid divergeerunud ammu enne Kambriumi ja kriidi-tertsiaari plahvatust ja sõltus see rohkem mandrite lagunemisest; neandertaallased eristusid 500 000 a tagasi
Paijmans K. 1976. New Guinea vegetation. Australian National University Press, Canberra, Australia.
Paillet FL. 2002. Chestnut: history and ecology of a transformed species. J. Biogeogr. 29: 1517-1530. Castanea dentata vs Endothia
Tuber brumale, T. Melanosporum, T. Rufum -süntees ja kirjeldused Corylus, Quercus, Pinus; T. Rufumil ka P. Sylvestris, Abies alba, Tilia, Fagus jt. T rufum ja melanosp -cys pole
Balsamia alba ektendomükoriisamännil: õhuke mantel, rakusisene kolonisatsioon, EMH jämedad, paksu kestaga, tihedate septadega
Leucangium carthusianum EcM ebatsuugal: sarn Disciotis mükoriisale; Mantel nurgeline kuni subepidermoidne. EmH jämedad, esinevad rakusisesed hüüfid. Tõestatud RFLP analüüsiga vs VK
mõl. Descolea antarctica, Cenoc, Helotiales sp; linidzitest domin Tom-Thel
Cortinarius, Thaxterogaster, Stephanopus, Descolea, Austropaxillus, Boletus, Russula, Gautieria, Cenococcum
Palme AE, Su Q, Rautenberg A, Manni F, Lascoux M. 2003. Postglacial recolonization and cpDNA variation of silver birch, Betula pendula. Mol. Ecol. 12: 201-212.kase fyl ge graafia, p ogrammid; cpDNA kask. 3 levikutsentrit peale jääaega: Uural, Alpid ja Louna-Skandinaavia
Russ-Lact (10), Tom-Thel (6), Sebacina (4), huvitavatest Chromelosporium, Pulveroboletus pulverulentus, Byssocorticium, Hydnobolites. Liikidest domin Scleroderma areolatum, Russ pectinatoides (nii abund kui freq)
Taksonitest domin Russula-Lact, Tuber, Sebacina; liikidest Scleroderma areolatum, Russula pectinatoides, Russula sp taimeperemehe määramine ITS järgi
Palmer MW. 1992. The coexistence of species in fractal landscapes. Am. Nat. 139: 375-397. arvutisimulatsioon
AFLP; 2praimerit; RFLP: 2RE; +beetatubuliini geenITS liigisisene polümorfism fenogramm RFLP, AFLP põhjal
Pandey M, Sharma J, Taylor DL, Yadon VL. 2013. A narrowly endemic photosynthetic orchid is non-specific in its mycorrhizal associations. Mol. Ecol. 22: 2341-2354.
Pantidou ME. 1962. Cultural studies of Boletaceae. Carpophores of Phlebopus lignicola  in culture. Can. J. Bot. 40: 1313-1319.
Paolocci F, Rubini A, Riccioni C, Topini F, Arcioni S. 2004. Tuber aestivum and Tuber uncinatum: two morphotypes or 3 two species? FEMS Microbiology Letters in press. Tuber aestivum ja T. Uncinatum on ükssama liik ITS, EF-Tu ja beeta-Tub geenide põhjal
Paquette A, Messier C. 2011. The effect of biodiversity on tree productivity: from temperate to boreal forests. Glob. Ecol. Biogeogr. 20: 170-180.
Kokku 12 liiki juurtel: Tuber 5 spp, Pezizales 3 spp, thelephoroid 2 spp, Cortinarius ja Hebeloma
Paradis E, Claude J, Strimmer K, 2004. APE: Analyses of Phylogenetics and Evolution in R language. Bioinformatics 20: 289–290.
Pardo AG, Hanif M, Raudaskoski M, Gorfer M. 2002. Genetic transformation of ectomycorrhizal fungi mediated by Agrobacterium tumefaciens. Mycol. Res. 106 : 132-137.
Pardo LH, Nadelhoffer K. 2010. Using nitrogen isotope ratios to assess terrestrial ecosystems at regional and global scales. In: West JB, ed. Isoscapes: Understanding Movement, Pattern and Process on Earth Through Isotope Mapping. Springer: New York, NY, USA. pp 221-249.
Pardo LH, Templer PH, Goodale CL. 2006. Regional assessment of N saturation using foliar and root d15N. Biogeochem. 80: 143-171.
Parducci L, Jorgensen T, Tollefsrud MM, Elverland E, Alm T, Fontana SL et al. 2012. Glacial survival of boreal trees in Northern Scandinavia. Science 335: 1083-1085.Andoya saar N Norras oli jääaja refuugium
Parfitt D, Ainsworth AM, Simpson D, Rogers HJ, Boddy L. 2007. Molecular and morphological discrimination of stipitate hydnoids in the genera Hydnellum and Phellodon. Mycol. Res. 111: 761-777. Phellodon ja Hydnellum liigikompleksid sisald mitmeid krüptilisi liike, mis pole eristunud peremeestaime järgi. Nendel toimib hästi 97% ITS1 identsuspiir
Parfrey LW, Grant J, Tekle YI, Lasek-Nesselquist E, Morrison HG, Sogin ML, Patterson DJ, Katz LA. 2010. Broadly sampled multigene analyses yield a well-resolved eukaryotic tree of life. Syst. Biol. 59: 518-533. Eukarüoodid: plastiide on omandatud korduvalt ;16 suuremat rühma
Paris F, Bonnaud P, Rangers J, Robert M, Lapeyrie F. 1995. Weathering of calcium-or ammonium-saturated 2:1 phyllosilicates by ectomycorrhizal fungi in vitro. Soil Biol. Biochem. 27: 1237-1244. 
Park B, Park J, Cheong K-C, Choi J, Jung K, Kim D, Lee Y-H, Ward TJ, O’Donnell K, Geiser DM, Kang S. 2011. Cyber infrastructure for Fusarium: three integrated platforms supporting strain identification, phylogenetics, comparative genomics and knowledge sharing. Nucl. Ac. Res. 39: D640–D646. 
Park K-H. 2009. Molecular biological study on speciation and phylogeny of the order Entomobryomorpha (Collembola: Hexapoda). Entomol. Res. 39: 334-340. Collembola: ITS
Parke JL, Linderman RG, Trappe JM. 1983. Effect of root zone temperature on ectomycorrhiza and vesicular-arbuscular mycorrhiza formation in disturbed and undisturbed forest soils of Southwest Oregon. Can. J. For. Res. 13: 657-665.
Parke JL, Linderman RG, Trappe JM. 1983. Effects of forest litter on mycorrhiza development and growth of Douglas-fir and western red cedar seedlings. Can. J. For. Res. 13: 666-671.
Parladé J, Álvarez IF, Pera J. 2004. Ability of native ectomycorrhizal fungi from northern Spain to colonize Douglas-fir and other introduced conifers. Mycorrhiza 6 :51–55.
Parlade J, Cohen M, Doltra J, Luque J, Pera J. 2001. Continuous measurement of stem diameter growth response of Pinus pinea seedlings mycorrhizal with Rhizopogon roseolus and submitted to two water regimes. Mycorrhiza 11: 129-136.
Parlade J, Pera J,·Luque J. 2004. Evaluation of mycelial inocula of edible Lactarius species for the production of Pinus pinaster and P. sylvestris mycorrhizal seedlings under greenhouse conditions. Mycorrhiza 14: 171–176.
Parolin P, Adis P, Rodrigues WA, Amaral I, Piedade MTF. 2004. Floristic study of an igapó floodplain forest in Central Amazonia, Brazil (Taruma-Mirim, Rio Negro). Amazoniana 18: 29-47.Rio Negro igapo: do in Aldin  latifolia üleujutatava ala ülemises osas
Parolin P, De Simone O, Haase K, Waldhoff D, Rottenberger S, Kuhn U and 5 others. 2004. Central Amazonian floodplain forests: tree adaptations in a pulsing system. Bot. Rev. 70: 357-380.Igapo, Varzea taimede ökofüs omadused, sh Salix, Aldina
Kontr: Russ1, Tylosp1*, Cort mucosus, Russ2, Russ3* Lact*; CO2 rohkem: Russ1, Russ2*, Lact1, Russ2; klaadidest domin Thelephoroid (23), Russ/Lact (17); Cortinarius (8), Athelioid s.l. (8); cantharelloid s.l. (4)ITS4NA praimer, 97% ITS kriteerium, mass-sekveneerimine Chao koosluse s nasuse indeksid
Parrent JL, Peay K, Arnold E, Coms LH, Avis P, Tuininga A. 2010. Moving from pattern to process in fungal symbioses: linking functional traits, community ecology and phylogenetics. New Phytol. 185: 882–886.
EmH vs EcM; vs CO2, N väet: dominandid ja koosluse str muutuvad. EmH: Tylospora D, Thel; EcM: Russula G. Kokku domin Thelephoroid 63; Sebacina 11; Russula 9
Parry RA, McLean CB, Alderton MR, Coloe PJ, Lawrie AC. 2000. Polyclonal antisera to epacrid mycorrhizae and to Hymenoscyphus ericae display specificity. Can. J. of Bot. 78: 841-850. taime retseptorid
Pärtel M, Kalamees R, Zobel M, Rosen E. 1998. Restoration of species-rich limestone grassland communities from overgrown land: the importance of propagule availability. Ecol. Engin. 10: 275–286.alvarite taastamine. Alvarilt võetud mullapahmakas olevad taimed k dusid metsa istutades ära, värskelt raadatud rohumaale viies jäid aga püsima. Mingit efekti kõrvalolevale taimestikule ei olnud. Muidu peale raadamist kontrollalal liigirikkus märgatavalt tõusis esimese 4 a jooksul
Pärtel M, Kalamees R, Zobel M, Rosen E. 1999. Alvar grasslands in Estonia: variation in species composition and community structure. J. Veg. Sci. 10: 561-568.Eesti alvarite jaotus kuueks klaadiks (liigilise koosseisu baasil) 
Pärtel M, Laanisto L, Zobel M. 2007. Contrasting plant productivity-diversity relationships across latitude: the role of evolutionary history. Ecology 88: 1091-1097.ta medel liigirikkuse-produkt i oni seos lineaarne troopikas, ent unimodaalne parasvöötmes ajaloolistel liigifondiga seotud põhjusteltaimed l liigirikkuse-produktsioo i seos lineaarne troopikas, ent unimod alne parasvöötmes ajaloolistel liigifondiga seotud põhjustel
Pärtel M, Moora M, Zobel M. 2001. Variation in species richness within and between calcareous (alvar) grassland stands: the role of core and satellite species. Plant Ecol. 157: 203-211.16 lva il ei esine geograafilist liigirikkuse agregeerumist, tuumik-liikidest sõltub liigirikkus, satelliitliikidest mustrilisus Mantel test + Monte Carlo
Pärtel M, Zobel M. 1995. Small-scale dynamics and species richness in successional alvar communities. Ecography 18: 83-90. karussellimudel töötab nii suures kui väikeses skaalas metsas, raiesmikul, niidul
Pärtel M, Zobel M. 1999. Small-scale plant species richness in clacareous grasslands determined by the species pool, community age and shoot density. Ecography 22: 153-159.taimeliikid  arvu ja liigifondi v h l tugev k rrelatsioon nii alabaasil kui varte arvu baasil Eesti alvaritel läänesaartel
Pärtel M. 2002. Local plant diversity patterns and evolutionary history at the regional scale. Ecology 83: 2361-2366.taimed vs pH: kõrge pH tugevas korrelatsioonis liigirikkusega. Suurem osa liigitekketsentreid kõrge pHgataimed vs pH: kõrge pH tugevas orr latsioonis liigirikkusega. Suurem osa liigitekketsentreid kõrge pHga
Pärtel M. 2006. Data availability for macroecology: how to get more out of regular ecological papers. Acta Oecol. 30: 97-99. online supplementide ja toorandmete kättesaadavuse vajalikkus meta-uuringuteks
Parts K, Tedersoo L, Lõhmus K, Kupper P, Rosenvald K, Sõber A, Ostonen I, 2013. Increased air humidity and understory composition shape short root traits and the colonizing ectomycorrhizal fungal community in silver birch stands. For. Ecol. Manage. 310: 720-728.
Betula pendula FIN: vs transgeensed Chit IV taimed: vahet pole, ent Inoc, Hebeloma ja Laccaria (Agaricales!!!) vähem transgeensetel taimedel ja Phialocephala palju rohkem Arv siiski, et taimekloonide vahe suurem kui transgeenne efekt
Pavoine S, Bonsall MB. 2011. Measuring biodiversity to explain community assembly: a unified approach. Biol. Rev. 86: 792-812. fülogeneetilise diversiteedi mõõtmine; PD indeks laialt aktsept. Soovit kasutada uuringutes nii füloBD, traitBD kui tax BD. Nende suhestumine võimaldab hinnata ajaloolisi protsesse ning asjaolusid, mis mõj liigirikkust. Raske siduda ohtrust
Pavoine S, Vela E, Gachet S, Belair S, Bonsall MB. 2011. Linking patterns in phylogeny, traits, abiotic variables and space: a novel approach to linking environmental filtering and plant community assembly. J. Ecol. 99: 165–175. Fourth corner analüüsi edasiarendus tunnuste uurimiseks läbi fülogeneesi ja ruumilise str. Ei anna R2 väärtusi. Lagundavad nii ruumi kui ka fül vaid peamiseks PCoA vektoriks. Kuvavad korrelatsioone vaid läbi põhivektori
Pavoine S. Et al. 2004. From dissimilarities among species to dissimilarities among communities: a double principal coordinate analysis. Journal of Theoretical Biology 228: 523–537. PCoA
Pawlowska TE, Taylor JW. 2004. Organization of genetic variation in individuals of arbuscular mycorrhizal fungi. Nature 427: 733-737.
Pawlowski J, Audic S, Adl S. 2012. CBOL Protist Working Group: barcoding eukaryotic richness beyond the animal, plant, and fungal kingdoms. PLoS Biol. 10:e1001419.protistide barcoding: SSU eel-barcode, COI ja ITS ja LSU jt rühmaspetsiifiliseltprotistide barcoding: SSU eel-barcode, COI ja ITS ja LSU jt rühmaspetsiifiliseltprotistid  barcoding: SSU eel-barcode, COI ja ITS ja LSU jt rühmaspetsiifiliselt
Pawluczyk M, Weiss J, Links ME, Aranguren ME, Wilkinson MD, Egea-Cortines M. 2015. Quantitative evaluation of bias in PCR amplification and next-generation sequencing derived from metabarcoding samples. Anal. Bioanal. Chem. 407: 1841–1848.
Peabody RB, Peabody DC. 1987. Haploid monokaryotic basidiocarp tissues in species of Armillaria. Can. J. Bot. 65: 69-71.
Peakall R, Ruibal M, Lindenmayer DB. 2003. Spatial autocorrelation analysis offers new insighs into gene flow in the Australian bush rat, Rattus fuscipes. Evolution 57: 1182-1195. Mantel test on nõrgem kui analoogsed pop-gen testid, k. one-tail testi; bootstrap on nõrgem kui permutatsioon
Pease EA, Tien M. 1992. Heterogeneity and regulation of manganese peroxidases from Phanerochaete chrysosporium. J. Bacteriol. 174: 3532-3540. MnP: Phanerochaete 4 isosüümi kodeeritud erigeenide poolt; aktiivsus ei lange C-nälja puhul, ent langeb N limit puhul, kui lisada ribosoomide inh tsükloheksimiidi; Mn lisamine suurendab MnP valkude arvu; Mn kaitseb MnP H2O2 lagund eest; akt mootmine western blotiga, northern blotiga ja fenoolpunasega
Peat HJ, Clarke A, Convey P. 2007. Diversity and biogeography of the Antarctic flora. J. Biogeogr. 34: 132-146. Antarktika samblad ja samblikud. Arv mitmed samblikud iidse vikariantse levikuga, samblad hiljutised kolonistid. Arv on esinenud refuugiume läbi pleistotseeni jäätumiste. Üldiselt liigirikkus sisemaa poole väheneb, sest väheneb substraadi hulk
Kuumutamine: Wilcoxina, Rhiz-oliv, Humicola-endof; kontr: Wilc, Laccaria, Rhiz-occid ADONIS-R-põhine ANOSIM analoog võimaldab kaasata mitmeid faktoreid ja interakts
Peay KG, Bidartondo MI, Arnold AE. 2010. Not every fungus is everywhere: scaling to the biogeography of fungal–plant interactions across roots, shoots and ecosystems. New Phytol. 185: 878–882.
Peay KG, Bruns RD. 2014. Spore dispersal od basidiomycete fungi at the landscape scale is driven by stochastic and deterministic processes and generates variability in plant-fungal interactions. New Phytol. 204: 180–191.EcM kandseente levimine eost ga on maastiku skaalas piiratud. Erinevused nii ajas kui ruumis, enim sõltub sademetest ja tuule kiirusest
Suillus pungens, Rhiz salebrosus, Rhiz occidentalis, Thel terrestris, Tom sublil sagedaimad eri aladel kokkuEcM seente liigirikkus kasvab kooslustes seoses pindalaga 2-100000 m2. Puurühmade kaugusest liigirikkus ei olenenud. Seejuures väiksemate alade liigiline koostis moodustas osa suuremate koostisest -nimelt kõige sagedasematest liikidest, mis on ka efektiivsed eostega koloniseerijad: Suillus, Rhizopogon, Thelephora. Väikeste saarte dominandid Suillus ja Rhizopogon mood väga vähe biomassi suurtel aladel -arv vähene konkurentsivõime
Peay KG, Garbelotto M, Bruns TD. 2010. Evidence of dispersal limitation in soil microorganisms: isolation reduces species richness on mycorrhizal tree islands. Ecology 91: 3631-3640.EcM seentel - isolatsioon vähendab BD: üksikpuudel 1000 m peale liigirikkus kukub 50%
Peay KG, Kennedy PG, Bruns TD. 2008. Fungal community ecology: a hybrid beast with a molecular master. Bioscience 58: 799-810.
kokku: Russ(30),Bol (14); Tom(13), Cort(12), muuh ElaphoM, Helot???,Piloderma, Sord Ruumiline autokorr: 3.75m, ent puudub 7.5 m
Peay KG, Schubert MG, Nguyen NH, Bruns TD. 2012. Measuring ectomycorrhizal fungal dispersal : macroecological patterns driven by microscopic propagules. Mol. Ecol. 21: 4122-4136.EcM seened: eoste efektiivne levik, kus taimed mükoriissed 100-1000 m; Eri liikidel erinev kriitiline eoste arv. Kõik EcM seened levivad eostega, ent Russula, Amanita ja Cort ei koloniseeri seemikuid; Amanita, Russ ja Boletaceae eosed levivad ka kehvasti
Pechanec AA., Franklin JF. 1968. Comparison of vegetation in adjacent alder, conifer, and mixed alder-conifer communities. II. Epiphytic, epixylic, and epilithic cryptogams. In: Trappe JM, Franklin JF, Tarrant RF, Hansen GM (eds.) Biology of Alder. Pacific Northwest and Range Experiment Station Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Portland, Ore, pp. 85-98. epaga segametsades krüptogaamide BD suurem
Pedersen CT, Sylvia DM, Shilling GS. 1999. Pisolithus arhizus ectomycorrhiza affects plant competition for phosphorus between Pinus elliottii and Panicium chamaelonche. Mycorrhiza 9: 199-204.
Pegler DN, Boddy L, Ing B, Kirk PM. 1993. Fungi of Europe: Investigation, Recording and Conservation. Royal Botanical Gardens, UK.
Pegler DN, Fiard JP. 1978. Taxonomy and ecology of Lactarius( Agricales) in the Lesser Antilles. Kew Bull. 33: 601-627.
Keenias: v vähe EcM seeni (ilmselt korjatud valedes kohtades); s.h. Phlebopus sudanicus=Phaeogyroporus portentosus, introduts Laccaria lateritia, Tricholoma pratense sp nov. Saproobid üsna laia levikuga -enamus leitud ka Lääne Aafr ja Sri Lankalseened Keenia : v vähe EcM seeni (ilmselt korja ud valedes kohtades); s.h. Phleb pus suda icu =Phaeogyroporus portentosus, introduts Laccaria lateritia, Tricholoma pratense sp nov. Saproobid üsna laia levikuga -enamus leitud ka Lääne Aafr ja Sri Lankalseened Keenia : v vähe EcM se ni (ilmselt korj tud valedes koh ades); s.h. Phlebopus sudanicus=Phaeogyrop rus po tentosus, introduts Laccaria lateritia, Tricholoma pratense sp nov. Saproobid üsna laia levikuga -enamus leitud ka Lääne Aafr ja Sri Lankal
Pegler DN. 1981. Agaricoid and boletoid fungi ( Basidiomycota) from Malawi and Zambia. Kew Bull. 37: 255-271. 
Väikeste antillide seenestik: sarnaneb mandri-L-Am omaga enim. EcM peremeestaimed Pisonia, Coccoloba, arv. Ka Haematoxylon (Caesalp), Lonchocarpus (*Papilion.), Inga vera (Mimos.), Torrubia (Nyctagin), Sloanea dentata (Elaeocarp.), Tabernaemontana (?), Citharexylon (?). EcM taimed mitmes eri kõrgusvöötmes, v.a. päris tipusVäikeste antillide seenestik: sarnaneb mandri-L-Am omaga enim. EcM peremeestaimed Pisonia, Coccoloba, arv. K Hae atoxyl n (Caesalp), Lo chocarpus (*Papilion.), Inga vera (Mimos.), Torrubia (Nyctagin), Sloanea dentata (Elaeocarp.), Tabernaemontana (?), C tharexylon (?). EcM taimed mitmes eri kõrgusvöötmes, v.a. päris tipusVäikeste ant llide seenestik: sarnaneb m nd i-L-A  omaga enim
Pegler DN. 1987. A revision of the Agaricales of Cuba 1. Species described by Berckley &Curtis. 1987. Kew Bull. 42: 501-585.
Pegler DN. 1987. A revision of the Agaricales of Cuba 2. Species described by Earle &Murrill. 1987. Kew Bull. 42: 855-888.
Pegler DN. 1988. A revision of the Agaricales of Cuba 3. Keys to families, genera and species. Kew Bull. 43: 53-75.
Kapimaal: EcM seentest 2 liiki Inocybe, uued liigid Kapimaal: EcM seentest 2 liiki Inocybe, uued liigid Kapimaal: EcM seentest 2 liiki Inocybe, Saproobid: uued liigid
Peintner U, Bougher NL, Castellano M-A, Moncalvo J-M, Moser MM, Trappe JM, Vilgalys R. 2001. Multiple origins of sequestrate fungi related to Cortinarius  (Cortinariaceae). Am. J. Bot. 88: 2168–2179. Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
Peintner U, Horak E, Moser MM, Vilgalys R. 2002.Phylogeny of Rozites , Cuphocybe  and Rapacea  inferred from ITS and LSU rDNA sequences. Mycologia 94: 620-629. Cortinarius sisaldab Rozites, Cuphocybe, Rapacea
EcM: Cenococcum, Russ rosea, Lact chrysorrheus, Lact sp, Boletus aereus, Piloderma sp; EmH: Russula emetica, Lact vellereus, Tylosp asterophora, Byssocorticium, Tomentella sp, Cenoc, Mortierella, Sebacina sp, Mycena, Hymenoscyphus. Boletus edulis v sage EcMna, ent EmHna sisuliselt puudus. Boletus edulist ei seostatud ühegi muu EcM seenega
Peintner U, Moncalvo J-M, Vilgalys R. 2004. Toward a better understanding of the infrageneric relationships in Cortinarius  ( Agaricales, Basidiomycota). Mycologia 96: 1042-1058. Cortinarius: sisaldab endas Rozites, Rapacea, Cuphocybe, Dermocybe. Defineerib klaadid. Klassikalised alamperek ei lange eriti kokku molekulaarsüs-ga
Peintner U, Moser MM, Thomas A, Manimohan P. 2003. First records of ectomycorrhizal Cortinarius species from tropical India and their phylogenetic position based on rDNA ITS sequences. Mycol. Res. 107: 485-494.Cortinariused Indias: pole omavah seotud, paikn nii subgen Cortinarius kui TelmoniaCortinariused Indias: pole omavah seotud, paikn nii subgen Cortinarius kui Telmonia
Peltzer DA. 2001. Plant responses to compettion and soil origin across a prairie-forest boundary. J. Ecol. 89: 176-185.mullaorganismidega neutraalne tagasiside
Peña L, Seguin A. 2001. Recent advances in genetic transformation of trees. Trends in Biotechnol. 19: 500-506.
Cenoc, Tomentella 2tk, Lact blennius, Hyster. Cenoc proportsioon kasvas
eri-seened omastavad märgistatud varisest eri tüüpi N-ühendeid eri aegadel ja eri kaugusel märgistatud allikast, mis vastab eksploratsioonitüübile
Pennanen T, Liski J, Baath E, Kitunen V, Uotila J, Westman CJ, Fritze H. 1999. Structure of the microbial communities in coniferous forest soils in relation to site fertility and stand development stage. Microb. Ecol. 38: 168-179. mikroorganismi : PLFA eri-ok smetsatüüpides: seened vs bakteridPCA
Pennanen T, Paavolainen L, Hantula J. 2001: Rapid PCR-based method for the direct analysis of fungal communities in the complex environmental samples. Soil Biol. Biochem. 33: 697-699.PCR otse mullast 18S rDNAle bändide rohkus
Eucalyptus ENG: Lacc lateritia, Scleroderma spp, Setchelliogaster, Descomyces ja mõned kohalikud seened
Boletus speciosus tammel aeti taga risomorfe VKst mükoriisani
Pennington RT, Lavin M, Ireland H, Klitgaard B, Preston J, Hu J-M. 2001. Phylogenetic relationships of basal papilionoid legumes based on sequences of the chloroplast trnL intron. Syst. Bot. 26: 537-556. Papilionoideae: Aldina sõsarperek Cordyla madagascariensis, Mildbraediodendron excelsum (mõl. Aafr), Amburana cearensis (S-AM)
Pennington RT, Lavin M, Oliveira-Filho A. 2009. Woody plant diversity, evolution and ecology in the tropics: perspectives from seasonally dry tropical forests. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 40: 437-457.kuivad troopilised metsad S-Am: mitmekesised; kuna esinevad saarekestena, siis on kõrge endeemsus. Limiteeritud leviku poolt, vrd vihmametsaga esineb nishikonserveeritud er põuataluvuse suhtes
Pennington RT, Lavin M, Prado DE, Pendry CA, Pell SK. 200X. Climate change and speciation in neotropical seasonally dry forest plants. In: ??? Pp. 199-214.Caesalpiniaceae: õietolm hiliskriidist, makrofossiilid paleotseenist. L-Am kuivade caatingade leguminoosid tek varem, ca 5-15 MAT, enne kui hakkasid kuivad kooslused domineerima. See seletab ka mitmete liikide laia disjunktst levikut
Pennington RT, Richardson JE, Lavin M. 2006. Insights into the historical construction of species-rich biomes from dated plant phylogenies, neutral ecological theory and phylogenetic community structure. New Phytol. 172: 605-616.taimekoosluste struktuur ja selle põhjused üle maailma, eriti troopikas. L-Am-sse on paljud liigid üle mere rännanud. Fülogenees aitab hinnata bioomide vanust. Vihmametsades on nii iidseid kui ka modernseid radiatsioone, nooremates savannikooslustes S-Am on pea kõik noored radiatsioonid. Savannid on isoleeritumad ja nende tükkides esineb rohkem endemismi ning piiratud on levik
Pennisi E. 2008. Proposal to ‘Wikify’ GenBank meets stiff resistance. Science 319: 1598-1599.
Peplies J, Glöckner FO, Amann R. 2003. Optimization strategies for DNA microarray-based detection of bacteria with 16S rRNA-targeting oligonucleotide probes. Appl. Environ. Microbiol. 69: 1397–1407.16S rDNA: 15-20 nu oligod; sama probe liitub eri komplem sihtmärkidele v erinevalt, palju vale-negatiivseid (pms sekundaarstr tõttu; mida lühem sihtmärk, seda labiilsem 2nd str!!!); alati ühe valepaardumisega-keskel kõrvallahtris võistleja; hübridiseerimistingimuste lõdvestamine, helper-oligo lisamine, oligo-A saba (vähem; opt 6 nu) tõstis nii signaali intens kui valepaardumiste hulka; Soovitavad mängida eraldi justnimelt oligoA sabaga; ei soovita fragmenteerimist (kontrollimatu valepaardumine!)16S rDNA: 15-20 nu oligod; sama probe liitub eri komplem sihtmärkidele v erinevalt, p lju vale-negatiivseid (pms sekundaarstr tõttu; mida lühem sihtmärk, seda labiilsem 2nd str!!!); al ti ühe valepaardumisega-keskel k rvallahtris võistleja; hübrid seerimistingimuste lõdvestamine, helper-oligo lisamine, oligo-A saba (vähem; opt 6 nu) tõstis nii signaali intens kui valepaardumiste hulka; Soovit vad mängida eraldi justnimelt oligoA sabaga; ei soovita fragmenteerimist (kontrollimatu valepaardumine!)
Pera J, Alvarez IF. 1995. Ectomycorrhizal fungi of Pinus pinaster . Mycorrhiza 5: 193-200.
Percudani R, Trevisi A, Zambonelli A, Ottonello S. 1999. Molecular phylogeny of truffles (Pezizales: Tuberaceae, Terfeziaceae) derived from nuclear rDNA sequence analysis. Mol. Phyl. Evol. 13: 169-180.Pezizales, Tuberaceae 18S rDNA 2D struktuurSSU: Pezizales, Tuberaceae. Choiromyces on Tuberi keskel; Terfeziaceae on üsna kauge haru
Pereira OL, Kasuya MCM, Borges AC, de Araujo EF. 2005. Morphological and molecular characterization of mycorrhizal fungi isolated from neotropical orchids in Brazil. Can. J. Bot. 83: 54-65.
Peres-Neto PR, Jackson JA. 2001. How well do multivariate data sets match? The advantages
of a Procrustean superimposition approach over the Mantel test. Oecologia 129: 169–178. Protest ja Procrustes ja Partial procrustes: suurem võimsus kui Mantel testil
Peres-Neto PR. 2004. Patterns of the co-occurrence of fish species in streams: the role of site suitability, morphology and phylogeny versus species interactions. Oecologia 140: 352-360. co-occurrence anal. Kasutades eri nullmudeleied, et välistada keskkonna ja ruumilist mõju; C-score ja T-score; kasutas liike, mis >5% proovides; kooseksisteerimine tulenes pea alati lähedastest keskkonna nõudlustest
Peres-Neto R, Legendre P, Dray S, Borcard D. 2006. Variation partitioning of species data matrices: estimation and comparison of fractions. Ecology 87: 2614-2625.
Perez-Garcia EA, Meave JA. 2006. Coexistence and divergence of tropical dry forests and savannas in southern Mexico. J. Biogeogr. 33: 438-447. Mehhikos savannid ja kuivad metsad on taksonoomiliselt üsna erineva koosseisuga vrd Aafrika süsteemidega. Mets märksa rikkalikuma koosseisuga
Perez-Moreno J, Read DJ. 2001. Exploitation of pollen by mycorrhizal mycelial systems with special reference to nutrient recycling in boreal forests. Proc. R. Soc. Lond. B. 268: 1329-1335 
Perez-Moreno J, Read DJ. 2001. Nutrient transfer from soil nematodes to plants: a direct pathway provided by the mycorrhizal mycelial network. Plant, Cell Environ. 24: 1219–1226.
Perez-Moreno J, Read, Dj. 2000. Mobilization and transfer of nutrients from litter to tree seedlings via the vegetative mycelium of ectomycorrhizal plants. New Phytol. 145: 301-309.
Perkins DN, Pappin DJC, Creasy DM, Cottrell JS. 1999. Probability-based protein identification by searching sequence databases using mass spectrometry data. Electrophoresis 20: 3551-3567.
Perotto S, Actis-Perino E, Perugini J, Bonfante P. 1996. Molecular diversity of fungi from ericoid mycorrhizal roots. Mol. Ecol. 5: 123-131. RFLP, RAPD: erikoidse mükoriisa jaoks
Perotto S, Girlanda M, Martino E. 2002. Ericoid mycorrhizal fungi: some new perspectives on old acquaintances. Plant Soil 244: 41-53. ErM seentel introni probleem
Uus-Kaledoonia EcM taimed: Nothofagus ja Tristanopsis. Teisel alal Araukaaria mägimetsas >860 müm Tristanopsis vaid AM. Kõigil taimedel sh Nothof VAM
Perrin R, Garbaye J. 1983. Influence of ectomycorrhizae of Pythium-infested soils and substrates. Plant Soil 71: 345-351.
Perrin RM, Wigge PA. 2001. Biotic interactions. Web alert. Curr. Opin. Plant Biol. 4: 277-278. eritaimeteaduste webi-lingid
Perry BA, Hansen K, Pfister DH. 2007. A phylogenetic overview of the family Pyronemataceae. Mycol. Res. 111: 549-571. Pyronemataceae: maasisesed VK tek väh 5 korral, arv. Humaria olek Genea sees on artefakt; EcM harusid 5-6
Perry BA, Pfister DH. 2008. Chaetothiersia vernalis, a new genus and species of Pyronemataceae (Ascomycota, Pezizales) from California. Fung. Div. 28: 65-72. Chaetothiersia gen nov kevadel ciljub, kasvab puidul
Perry DA, Amaranthus MP, Borchers JG, Borchers SL, Brainerd RE. 1989. Bootstrapping in ecosystems. Bioscience 39: 230-237.
Perry DA, Bell T, Amaranthus MP. 1992. Mycorrhizal fungi in mixed-species forests and other tales of positive feedback, redundancy and stability. In: ??? (eds). The ecology of mixed-species stands of trees. ???
Perry DA, Borchers JG, Borchers SL, Amaranthus MP. 1990. Species migrations and ecosystem stability during climate change: the belowground connection. Conserv. Biol. 4: 266-274.
Perry DA, Margolis H, Choquette C, Molina R, Trappe JM. 1989. Ectomycorrhizal mediation of competition between coniferous tree species. New Phytol. 112: 501-511.
Perry DA, Molina R, Amaranthus MP. 1987. Mycorrhizae, mycorrhizospheres, and reforestation: current knowledge and research needs. Can. J. For. Res. 17: 929-940.arv et mükoriisade mitmekesisus muudab seemikud tolerantsemaks eri keskkonnatingimustele
Perry DA. 1995. Self-organizing systems across scales. Trends Ecol. Evol. 10: 241-244. kompleksökoloogia eritasanditel: iseregulatsioon, tagasisidemed
Perry DA. 1998. A movable feast: the evolution of resource sharing in plant-fungus communities. Trends Ecol. Evol. 13: 432-434.mükoriisasümbioosi tähtsus läbi aegade, teke, petmine
Pertea G, Huang X, Liang F, Antonescu V, Sultana R, Karamycheva S, Lee Y, White J, Cheung F, Parvizi B, Tsai J, Quackenbush J. 2003. TIGR Gene Indices clustering tools (TGICL): a software system for fast clustering of large EST datasets. Bioinformatics 19: 651–652.
Petchey OL, Hector A, Gaston KJ. 2004. How do different measures of functional diversity perform? Ecology 85: 847–857.taimede funktsionaalse BD mõõtmise üritus. Mõõdeti tohutu hulk tunnuseid, tehti neist 2-kaupa kombinatsioonid ning bootstrapi abil mõõdeti stat olulisust. Veidi paremad kui liigirikkus ja BD ning f-n-rühmade arv, ent proovialati ebastabiilne. Eeldab, et oleks kaasatud kõik ja vaid relevantsed tunnused. F-naalne BD vs F-naalsete atribuutide BD.taime  funktsionaal e BD mõõtmise üritus. Mõõdeti tohutu hulk tunnuseid, tehti neist 2-kaup  kombinatsioonid ning bootstrapi bil mõõdeti stat olulisust. Vei i parema  kui liigirikkus ja BD ning f-n-rühma arv, ent proovialati ebastabiilne. Eeldab, et oleks kaasatud kõik ja vaid relevantsed tunnused. F-naalne BD vs F-naalsete atribuutide BD.
Cortinarius spp
vs ECM morfot vs ECM random RFLP: väga erinev, minimaalne kattuvus. Liigirikkaimad Cortinarius ja Lactarius/Russpr ovist 1 juuretipp andom + rarefaction
vs ECM vs N väetis 3 RE, varieeruvus ITS polümorfism
Arcangeliella ja Zelleromyces on Lactarius sect Russula derivaadid, Gymnomyces ja Martellia on Russula foetens sõsarharud, 
Peter M, Courty P-E, Kohler A, Delaruelle C, Martin D, Tagu D, Frey-Klett P, Duplessis S, Chalot M, Podila G, Martin F. 2003. Analysis of expressed sequence tags from the ectomycorrhizal basidiomycetes Laccaria bicolor and Pisolithus macrocarpus. New Phytol. 159: 117-129.ESTde võrdlus: Laccar a vs Pisolithus
Petersen JE, Hastings A. 2001. Dimensional approaches to scaling experimental ecosystems: designing mousetraps to catch elephants. Am. Nat. 157: 324-333.mesok smose uuringute usaldusväärsus
Pezizales: enamus eelistab aluselist pinnast ja vähest org sisaldust. V.a Pez badia happelisel pinnasel
CaCO3 (stimul viljumist tuleasemeseentel Ascobolus pusillus, Fayodia maura, Trich hemisphaerioides, Lamprospora, Octospora, Pex endocarpoides, Pez praetervisa, Pez granulosa, Iodophanus carneus) ja K2CO3 (stimul vilj Ascobolus denudatus, Lyophyllum gibberosum, L tyliicolor, Pez palustris -kõik niiskust armastavad seened). Efekt arv läbi pH, sest muud nende mineraalide ühendid ei põhj viljumist
lõkkeplatsidel: 4 suktsessioonitaset: I Anthracobia spp -vaid lõkkeasemetel, arv kasut kiiresti vabanenud toitaineid ja lagund juuri; II Ascobolus carbonarius, Geopyxis carbonaria (arv juurte parasiit), Peziza anthracina (seot lehtpuudega enne lõket), Pez echinospora, Pez praetervisa, Pez trachycarpa, Pholiota carbonaria, Rhizina -mfg ökol; III Pez endocarpoides, Trichoph hemisphaerioides; IV: Fayodia maura, Lamprospora, Neottiella, Octospora -tuleasemetel juhusl, paljud seot maksasammaldega. Sphaerosp hinnulea. Pez kõdulagundajad. Üksikute liikide ökol. Tuleasemete elementanalüüs. EcM seentest sagedad Laccaria spp
Põlenud metsades Taanis: 4-5 suktsessioonitaset/gruppi: I Antaracobia spp 3-5 k peale põlemist; II Geopyxis, Peziza praetervisa, echinosp, trachycarpa, Rhizina , Pholiota; III Trich hemisph, Pez endocarpoides; IV maksasammaldega assots seened; V Tricharina gilva, Pez violacea, Pyronema omphalodes, Inermisia carbonicola. Anthracobia spp viljuvd alati põlenud juurte kohal. Arv Anthracobia ja Geopyxis carb lagund juuri; Kõiki muid seeni põlenud metsades v vähe, er EcM seeni. Esines Paxillus, Laccaria. Suured pH erinevused vs põlenud la vahel. 
Gröönimaa tuleasemetel ja põlendikel: domin Tricharina gilva, Peziza praetervisa, Pez echinospora. Samad seened mis Taanis. Geopyxis carbonaria esines tuleasemel koos Salix sp ja Empetrumiga. Anthracobia spp sagedased põlenud metsas
Pezizales: osad kevadel (Tarzetta ochracea, Helv acetabulum, Pez sp), teised sügisel
Petersen R, Hughes K. 2009. Names, names, names: when nomenclature meets molecules. McIlvainea 18: 22-28. seeneliigid Põhja-poolkeral: eri mandrite morfoliike ei tohi käsitleda samana, sest hoolimata sageli esinevast bioloogilisest sobivusest on eri ökol ja geneet omadused. Nime tuleks rakendada ainult üksuste puhul, mis leitud piirkonnast, kus liik on kirjeldatud. Näited: Megacollybia, Lact volemus, Amanita caesarea, 
Petersen RH, Hughes KW. 1999. Species and speciation in mushrooms. Bioscience 49: 440-452. Kandseentel Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktilineliigik ntseptsioonid ja nende sobivus kandseentele. Palju morf identseid liike, mis ei ristu, nt ka vastupidi. Sümpatrilisi ikroliike üllatavalt palju. Allopatrilist l liik del pole olnu  arv vajadust tekitada ristumi barjää i; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
Petersen RH. 1987. Notes on Clavarioid Fungi. XXI. New Zealand taxa of Tremellodendropsis. Mycotaxon. 45-65.
Petersen RH. 1988. Notes on Clavarioid Fungi. XXII. Three Interesting South American Collections. Mycologia 80: 571-576. Clavulina ja Scytinopogon Venezuelast
Heroni korallsaarel mood taimed peale Pisonia jt Nyctaginaceae AM. Pisonia metsas enamus taimi NM. 
SLAIDID, erimükoriisatüübid. Monotropoidse mükoriisa "fungal peg" funktsioon tundmatu
DSE morfoloogia. Phialocephala fortinii mood HN männiga, kus korteksi rakud on sobivalt moondunud; mantlit pole, rakusis kolonis mõõdukas
Petit RJ, Aguinagalde I, de Beaulieau J-L and 14 others. 2003. Glacial refugia: hotspots, but not melting pots of genetic diversity. Science 300: 1563-1565.puudel geneetiline mitmekesisus suurem vahemere refuugiumides, eriti Sarapuu, valgepöök, Alnus glutinosa
Peynorel B. 1920. Sulla normale presenza di micorize nel grano. Bol. Staz. Pat. Veget. Roma 3: 43-50.
Peyronel B. 1920. Alcuni casi di rapporti micorizici tra boletinee ed essenze arboree. Le Stazioni Esperimentali Agrarie Italiae 53: 24-31. 
Amanitopsis vaginata, Russula pseudofallax, laricif, montana, virescens, chloroides, populnea, Lact volemus, piperatus, laricinus, Inocybe praetervisa, Boletus radicans, calopus, Cantharellus edulis, Lecc scabrum, Gyroporus cyanescens obs EcM eri puudega ajades myc jälgi
ITA: Pinus, Abies, Larix, Fagus, Quercus, Betula, Populus, Tilia
ITA: Fagus, Corylus, Betula, Larix mood EcM
Hydnotrya tulasnei + Larix, Suillus caviper + Larix; Russula + Betula: kirjeldused; Tuber melanosporum + Quercus obs.
Salix, Helianthemum, Bistorta vivipara, Arctostaphylos ja Vaccinium oliginosum mood EcM
Alpid. Salix, Helianthemum, Polygonum viviparum, Asrctostaphylos, Vaccinium uliginosum (vaid ühes kohas 1 tipp Cortinariusega) mood EcM
Pfister DH, Kimbrough JW. 2001. Discomycetes. In: McLaughlin DJ, McLaughlin EG, Lemke PA (eds.). The Mycota VIIA. Systematics and Evolution. Pp. 257-281. Springer-Verlag, Berlin. Pezizales-Helotiales-Rhytismatales jt apoteetsiumidega seltsid: ülevaade, morf tunnused, veidi ökoloogiast -väidavad, et ökoloogiast on vähe teada, sest seda pole spets uuritud ja toetutakse vaatlustele
Pfister DH, Slater C, Hansen K. 2008. Chorioactidaceae: a new family in the Pezizales (Ascomycota) with four genera. Mycol. Res. 112: 513-527.
Genea, Humaria, Jafneadelphuse viljakeha periidiumi rakkude morf on sarnane ja sarnane ka nende mükoriisale Genea, Humaria, Jafneadelphuse viljakeha periidiumi rakkude morf on sarnane ja sarnane ka nende mükoriisale
Pfunder M, Holzgang O, Frey JE. 2004. Development of microarray-based diagnostics of voles and shrews for use in biodiversity monitoring studies, and evaluation of mitochondrial cytochrome oxidase I vs. cytochrome b as genetic markers. Mol. Ecol. 13: 1277–1286.närilised ja putuktoidulised: morf erist matud liigid: igale liigile cyt oksidaas I ja cyt b geenile 2 probet (21-27 nu). Keskpärane tulemus; probleemid pseudogeenidega, valepositiivsetega (intens küll nõrgem)närilise  ja putuktoidul ed: morf eristam tud liigid: igale l igile cyt oksidaas I ja cyt b g enile  probet (21-27 nu). Keskpärane tul us; probleemid pseudog enidega, valeposi iiv etega (int ns küll nõrgem)
Pham N-DH, Yamada A, Shimizu K, Noda K, Dang L-AT, Suzuki A. 2012. A sheathing mycorrhiza between the tropical bolete Phlebopus spongiosus and Citrus maxima. Mycoscience in press.
Philipson JJ, Coutts MP. 1978. Tolerance of tree roots to waterlogging. IV. Oxygen transport in woody roots of Sitka spruce and lodgepole pine. New Phytol. 85: 489-494.
Phillips DL, Gregg JW. 2001. Uncertainty in source partitioning using stable isotopes. Oecologia 127: 171-179.
Phillips DL, Koch PL. 2002. Incorprating concentration dependence instable isotope mixing models. Oecologia 130: 114-125.
Phillips DL. 2001. Mixing models in analyses of diet using multiple stable isotopes: a critique. Oecologia 127: 166-170.
Phillips RP, Fahey TJ. 2006. Tree species and mycorrhizal associations influence the magnitude of rhizosphere effects. Ecology 87: 1302-1313.EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
Phillips RP, Meier IC, Bernhardt ES, Grandy AS, Wickings K, Finzi AC. 2012. Roots and fungi accelerate carbon and nitrogen cycling in forests exposed to elevated CO2. Ecol. Lett. 15: 1042-1049.mull  süsiniku akumul vähenev suurenenud CO2 k skkonnas, kuna risodeposiidid avhelduvad kiiremini ja EcM seened vabastavad nii orgC kui ka orgN. Tänu kõrgemale kvaliteedile laguneb juurtekõdu mullas kiiremini. Fenoolide rohkus väheneb CO2 suurema hulga juures. 
Phosri C, Martin MP, Watling R, Jeppson M, Sihanonth P. 2009. Molecular phylogeny and re-assessment of some Scleroderma spp. (Gasteromycetes). Ann. Jard. Bot. Madrid 66: S83-S91. Scleroderma ITS: 3 suurt klaadi; mitmed morfoliigid on liigikompleksid
Phosri C, Põlme S, Taylor AFS, Kõljalg U, Suwannasai N, Tedersoo L. 2012. Diversity and community composition of ectomycorrhizal fungi in a dry deciduous dipterocarp forest in Thailand. Biodiv. Conserv. 21: 2287–2298.
Wilcoxina mikolae männil (P resinosa)sünteesitud: katkendlik mantel, katkendlik HN, ulatuslik rakusisene kolonis; hüüfid tugevasti vakuol.
Pickles BJ, Genney DJ, Anderson IC, Alexander IJ. 2009. Spatial ecology of ectomycorrhizas: analytical strategies. In: Azcon-Aguilar C (ed.) Mycorrhizas - Functional Processes and Ecological Impact, pp. 155-164.
Cenococcum, Mel bic; ruumiline paiknemine - enamik liikidel ruumiline autokorr o.5 - 1.2 m piirides
Piculell BJ, Hoeksema JD, Thompson JN. 2008. Interactions of biotic and abiotic environmental factors in an ectomycorrhizal symbiosis, and the potential for selection mosaics. BMC Biol. 6:23.EcM-Rhizopogoni efekt männile sõltub genotüübist ja on päritav, sõltub ka mullatüübist - arv et puude genotüübid ja mulla-heterogeensus tagab mikro-koevolutsiooni LRR - Log Response Ra io - hea tu nus suhtelise mõju uurimiseks
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Qian H, Ricklefs RE. 2000. Large-scale processes and the Asian bias in species diversity of temperate plants. Nature 407: 180-182. Aasias suurem sama perek taimede BD kui N-Ameerikas, sest heterogeenne kk, palju refuugiume, väiksem jäätumine: väiksem väljasuremine; suurem võimalus diversifitseeruda. Ka meri madalam ja veepinna kõikumine ulatuslikum
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Qian H, Song J-S, Krestov P, Guo Q, Wu Z, Shen X, Guo X. 2003. Large-scale phytogeographical patterns in East Asia in relation to latitudinal and climatic gradients. J. Biogeogr. 30: 129-141.Ida-a sias on alla 30* laius d palju taimeperekonna-rikkamad kui yleval pool
Qian H, Wang X, Zhang Y. 2012. Comment on 'Disentangling the drivers of beta diversity along latitudinal and elevational gradients. Science 335: 1573-1574.beta-BD on globaalselt ja N-Am puude andmetel tugevasti negatiivselt seotud laiusega
Qian H. 2009. Beta diversity in relation to dispersal ability for vascular plants in North America. Glob. Ecol. Biogeogr. 18: 327–332.
Qian XM, El Ashker A, Kottke I, Oberwinkler F. 1998. Studies of pathogenic and antagonistic microfungal populations and their potential interactions in the mycorrhizoplane of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and beech (Fagus sylvatica L.) on acidified and limed plots. Plant Soil 199: 111-116.
Qiang X, Weiss M, Kogel K-H, Schäfer P. 2012. Piriformospora indica - a mutualistic basidiomycete with an exceptionally large plant host range. Mol. Plant Pathol. In press.
Quackenbush J. 2002. Microarray data normalization and transformation. Nature Genet. 32: S496-S501. cDNA arrayde transformeerimine (log2) ja normaliseerimine (lowess, erinevad plottimised)cDNA arrayde transformeerimine (log2) ja normal s erimine (lowess, erinevad plottimised)
Queloz V, Grünig CR, Berndt R, Kowalski T, Sieber TN, Holdenrieder O. 2011. Cryptic speciation in Hymenoscyphus albidus . For. Path. 41: 133–142.
Queloz V, Grünig CR, Sieber TN, Holdenrieder O. 2005. Monitoring the spatial and temporal dynamics of a community of the tree-root endophyte Phialocephala fortinii s.l. New Phytol. 168: 651–660.
Queloz V, Sieber TN, Holdenrieder O, McDonald BA, Grünig CR. 2011. No biogeographical pattern for a root-associated fungal species complex. Glob. Ecol. Biogeogr. 20: 160-169.Phialo ephala: kõik dominantsed liigid levinud kogu Põhja-Poolkeral; Sveits liigirikkaim ala. Kooslus ega BD ei korrel geogr, peremehe ega klimaatiliste muutujatega
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Reddell P, Spain AV. 1991. Earthworms as vectors of viable propagules of mycorrhizal fungi. Soil Biol. Biochem. 23: 767-774.
Casuarina cunninghmina Queenslandis vaid AM. Üleujutatud aladel mood klasterjuuri
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Redecker D, Schüssler A, Stockinger H, Stürmer SL, Morton JB, Walker C. 2013. An evidence-based consensus for the classification of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota). Mycorrhiza 23: 515-531. Glomeromycota taksonoomia
Redecker D, Szaro TM, Bowman RJ, Bruns TD. 2001. Small genets of Lactarius xanthogalactus, Russula cremicolor and Amanita francheti in late-stage ectomycorrhizal successions. Mol. Ecol. 10: 1025 – 1034.AFLP + elektroferogrammid sarnasusindeksite jaotus
Redecker D. 2002. Molecular identification and phylogeny of arbuscular mycorrhizal fungi. Plant Soil 244: 64-73. SSU . AM-seened; ülevaade SSU fülogeneesist ja erinevate gruppide kirjeldamine
Redford AJ, Bowers RM, Knight R, Linhart Y, Fierer N. 2010. The ecology of the phyllosphere: geographic and phylogenetic variability in the distribution of bacteria on tree leaves. Environ. Microbiol. 12: 2885-2893.aktritest endofüütid l: tähtsam peremeestaime hõimkond kui geogr kaugus fülogen BDle. AUS-sse introdutseeritud puudel samad endof mis N-Am samal liigil
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Roth-Bejerano N, Li Y-F, Kagan-Zur V. 2004. Homokaryotic and heterokaryotic hyphae in Terfezia. Antonie van Leeuwenhoek 85: 165–168.
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137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas mullas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas m llas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis
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DS ja AM arktika rohttaimedel sessoonselt
eri männiliikidel Rhizopogon: mõnel idaneb rohkem liike kui teistel, ent peremehe spetsiifikat ei esine. Alade kaupa märksa suuremad erinevusederi männiliiki el Rhizopogon: mõnel idaneb rohkem liike kui teistel, ent peremehe spetsiifikat ei esine. Alade kaupa märksa suuremad erinevused
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Cenoc; Tom-thel, Seb (sh 2 haru); Inoc
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Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga või põlenud puiduga Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga või põlenud puiduga
Russula dimeia, Suillus flavidus, unkn. Muuhulgas Tomentellopsis submollis ja T zygodesmoides. Ühelt indiviidilt saadi 16 morfotüüpimännijuured lähevad väh 18m puust ee ale
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Hebeloma radicans jms korjustel
okaste rookides asendusid risomorfirikkad tüübid siledamate tüüpidega, seente biomass ja penjuurte mass vähenes, kolonisatsioon 100%
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vs RFLP: kattusid enamasti kergelt tuntavate liikide puhul, ent ei eristanud Rhizopogone vs morfotüpiseerimine: kattusid enamasti kergelt tuntavate liikide puhul, ent ei eristanud Rhizopogone
eri sookooslustes 2 aastal + biomass, vs sademed
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mikroseened mullas Alnus all: tamede vanus (ainus uuritud faktor) määrab seenekooslused
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Sanmartin I, Ronquist F. 2004. Southern Hemisphere biogeography inferred by event-based models: plant versus animal patterns. Syst. Biol. 53: 216-243.Lõuna-poolkeral taimed vs loomad. Mustrid väga erinevad. Loomade rühmad tihti märksa vanemad kui taimerühmad. Taimedel domin levik (AUS, NZL) S-Am; loomadel (SS-Am, AUS) NZL jm. Mõjutada võisid läänetuuled ja ürgsed saarestikud
Sanon KB, Ba AM, Delaruelle C, Duponnois R, Martin F. 2009. Morphological and molecular analyses in Scleroderma  species associated with some Caesalpinioid legumes, Dipterocarpaceae and Phyllanthaceae trees in southern Burkina Faso. Mycorrhiza 19: 571-584.Scleroderma Burkina Fasos - peremehe spets pole
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saproobidel ja EcM seentel eri aegadel JPN. EcMF sültub fotosünt aktiivsusest, saproobidel kliimast.
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Sato H, Tsujino R, Kurita K, Yokoyama K, Agata K. 2012. Modelling the global distribution of fungal species: new insights into microbial cosmopolitanism. Mol. Ecol. 21: 5599-5612.seentel: EcM kitsam liikide areaal kui saproobidel. EcM sõltub rohkem sama peremeestaime olemasolust, saproobidel kliimast ja geogr kaugusest
Sato H, Yumoto T, Murakami N. 2007. Cryptic species and host specificity in the ectomycorrhizal genus strobilomyces (Strobilomycetaceae). Am. J. Bot. 94: 1630-1641. Strobilomyces: JPN palju krüpt liike, millest osadel kitsas peremees-ring, teistel lai
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Savoie J-M, Largeteau ML. 2011. Production of edible mushrooms in forests: trends in development of a mycosilviculture. Appl. Microbiol. Biotechnol. 89: 971-979.
Savolainen V et al. 2000. Phylogenetics of flowering plants based on combined analysis of plastid atpB and rbcL gene sequences. Syst. Biol. 49: 306-362. rbcL vs atpB vs rDNA: väikesed erinevused paljas-ja katteseemnetaimede pohirühmad
Savolainen V et al. 2000. Phylogeny of the eudicots: a nearly complete familial analysis based on rbcL sequences. Kew Bull. 55: 257-309. rbcL eu-kaheidulehelised
Savolainen V, Cuenoud P, Spichiger R, Martinez MDP, Crevecoeur M, Manen JF, 1995. The use of herbarium specimens in DNA phylogenetics: evaluation and improvement. Plant Syst. Evol. 197: 87 – 98.
Savolainen V, Manen JF, Douzery E, Spichiger R. 1994. Molecular phylogeny of families related to Celastrales based on rbcL 5′ flanking sequences. Mol. Phyl. Evol. 3: 27–37.atpF ja rbcL introni praimerid
Cortinarius sp. Liigisisene 3 RE, mikroliigid
A. muscaria liigisisene: RAPD mikrosatelliitAmanita ntrodukts oon RAPD: mikrosatelliit
Sbissi I, Neffati M, Boudabous A, Murat C, Gtari M. 2010. Phylogenetic affiliation of the desert truffles Picoa juniperi  and Picoa lefebvrei . Antonie van Leeuwenhoek 98: 429-436. Picoa: P. Lefebvrei ja P juniperi on Geopora spp; Pic carthus = Leucangium; P. Pachyascus = Imaia gigantea; 
Wilcoxina mikolae ECM kuusel (P mariana) ja kasel (B alleghaniensis) sünteesitud: palju lima, mantlil tüüpiline limane saagjas str, juurekarvad alusel olemas; kuusel õhuke mantel 1 või enam kihiga, HN norm, rakusis kolonis pole;kasel ka 1. jrk külgjuured ECM, paks mantel, norm HN, rakusis kolonis pole
mikroseente ja teiste mikroeukarüootide mitmekesisus inimese soolestikus pasa põhjal: kultiv-ja mittekultiv annavad v erin tulemusi: Candida vs Blastocystis spp. Ka Psathyrella candolleana ja Ceratobas sp.
Tilia cordata Padovas (ITA): kahjustuse klassid korrel chlA sisaldusega lehtedes, mis mõl korrel seente koosluse struktuuriga
Phytophthora: EcM kooslused erinevad
Sardiinia, Quercus ilex: vs altituud: mõjutab koosluse struktuuri
OF: Cenoc, Sarcodon imbic, Amanita muscaria; OH: Cenoc, ElaphoM, Russ acrif; A: Russ acrif, Cenoc, Elaphom; B: Russ acrif, Cort obtusus, Cenoc
Scattolin L. 2006. Variations of the ectomycorrhizal community in high mountain Norway spruce stands and correlations with the main pedoclimatic factors. PhD Thesis. Universita Degli Studi di Padova, Italy.
mikroseened vanal klaasivärvil: Pleosporales, Onygenales, Verticillium, Dothideales 18S + DGGE; sekv 18S: eri praimerid -kottseened aknaklaasi värvilt
uued kottseente harud tundramullas. Märgatavad erinevused talve-kevade ning suve vahel. Molekulaarne diversiteed. Ka ACE ja Chao1 indeksidITS9 -LSU1221 (uus) : uued kottseente harud tundramullas. Märgatavad erinevused talve-kevade ning suve vahel. Molekulaarne diversiteet. Ka ACE ja Chao1 indeksid
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Selosse M-A, Weiss M, Jany J-L, Tillier A. 2002. Communities and populations of sebacinoid basidiomycetes associated with the achlorophyllous orchid Neottia nidus-avis and neighbouring tree ectomycorrhizae. Mol. Ecol. 11: 1831-1844.ITS1F-4: Sebacinaceae
Leccinum duriusculum: noores metsas suur genet, vanemates palju väiksemaid: rajaja efekt -1m kasvukiirus a-1
Selosse M-A. 2005. Are liverworts imitating mycorrhizas? New Phytol. 165: 345-349. maksasammaldes endofüütsed seened mood palju erinevaid struktuure. Tõenäoliselt pole need igivanad, vaid suht uued. Ka paljud seenerühmad on nooremad kui maksasamblad. Arv assots tek konvergentselt 
Semenova TA, Morgado LN, Welker JM, Walker MD, Smets E, Geml J. 2015. Long-term experimental warming alters community composition of ascomycetes in Alaskan moist and dry tundra. Mol. Ecol 24: 424-437.tundras saprotr ofse kot seened: BD ei muutu, ent soojenemise mõju on kooslustele suurem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanorales, Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  
Sen DN. 1961. Root ecology of Tilia europea  L. -I. On the morphology of mycorrhizal roots. Presilia 33: 341-350.
Sen R, Hietala AM, Zelmer CD. 1999. Common anastomosis and internal transcribed spacer RFLP groupings in binucleate Rhizoctonia isolates representing root endophytes of Pinus sylvestris, Ceratorhiza spp. from orchid mycorrhizas and a phytopathogenic anastomosis group. New Phytol. 144: 331-341.3 RE: Rhizoctonia
Sen R. 1990. Intraspecific variation in two species of Suillus from Scots pine (Pinus sylvestris L.) forests based on somatic incompatibility and isozyme analyses. New Phytol. 114: 607 – 616. esteraas, lakkas, PPO, isotsüümanalüüs
Sen R. 2001. Multitrophic interactions between a Rhizoctonia sp. and mycorrhizal fungi affect Scots pine seedling performance in nursery soil. New Phytol. 152: 543-553. ANOVA jt oxalaat
Senior E, Smith JE, Watson-Craik IA, Tosh JE. 1993. Ectomycorrhizae and landfill site reclamations: fungal selection criteria. Lett. Appl. Microbiol. 16: 142-146.
noores (mass suurem)vs vanas (BD suurem)alpikuusikus
Sequerra J et al. 1997. Taxonomic position and intraspeciÆc variability of the nodule forming Penicillium nodositatum inferred from RFLP analysis of the ribosomal intergenic spacer and Random AmpliÆed Polymorphic DNA. Mycol. Res. 101: 465-472.Penicillium nodositatum: ITS-RFLP 2234T (ITS1) ja 3126T (ITS4 analoog); RAPD 10meeridega
Serna-Chavez H, Fierer N, van Bodegom PM. 2013. Global drivers and patterns of microbial abundance in soil. Glob. Ecol. Biogeogr.  10: 1162-1172.mullamikroobide biomassi glob skaalas seletavad paremini MAP, evapotransp, MAP/Eto x MAT! N ja pH vähemolulised, ent mudelis seesmull mikroob de biomassi glob skaalas seletavad paremini MAP, evap tran p, MAP/Eto x MAT! N ja pH vähemolulised, ent mudelis sees
Sessitsch A, Hackl E, Wenzl P, Kilian A, Kostic T, Stralis-Pavese N, Tankouo Sandjong B, Bodrossy L. 2006. Diagnostic microbial microarrays in soil ecology. New Phytol. 171: 719-736. mikroarray tüüpide ülevaade. Seente ja bakterite tuvastamiseks kastutatavate head ja vead. Oligote pikkuse ja täpsuse probleem. Arv et väga laiaskaalalist uurimust ei saa arraydega teha. RNA vs DNA arrayd annavad v eri tulemusi
Setälä H, Berg MP, Jones TH. 2005. Trophic structure and functional redundancy in soil communities. In: Bardgett RD, Usher MB, Hopkins DW (eds.). Biological Diversity and Function in Soils. Cambridge University Press: Cambridge, UK. Pp. 236-249.mulla mikroja mesofauna redunda tsus: funktsionaalsne redund tsus olemas, ent liikidel ilmselt inevad ökol tolerantsid, mistõttu tegelikult redundantseid liike pole. Suurt liigirikkust võib stimul omnivooria lisaks heterogeensusele ja ress rohkusele ja multidimensionaalsusele
Setälä H. 2000. Reciprocal interactions between Scots pine and soil food web structure in the presence and absence of ectomycorrhiza. Oecologia 125: 109-118.
Setaro S, Garnica S, Herrera PI, Suarez JP, Göker M. 2012. A clustring optimization strategy to estimate species richness in Sebacinales in the tropical Andes based on molecular sequences from distinct DNA regions. Biodiv. Conserv.  In press.Sebacinales DNA barcoding: ITS 3% vastab LSU 1% (20% vähem liike!)
Ericaceae: Vaccinioideae ja Cavendishioideae Ecuadori mägimetsades: mõlemad rühmad assots nii kottseentega kui Sebacinalestega, ent vaid Cavendishioidid mood rakkudevahelisi hüüfe ja õhukese seenmantli
Seviour RJ, Willing RR, Chilvers GA. 1973. Basidiocarps associated with ericoid mycorrhizas. New Phytol. 72: 381-385.
Shahin O, Martin-St. Paul N, Rambal S, Joffre R, Richard F. 2013. Ectomycorrhizal fungal diversity in Quercus ilex Mediterranean woodlands: variation among sites and over soil depth  profiles in hyphal exploration types, species richness and community composition. Symbiosis 61: 1-12.
Shamekh S, Grebenc T, Leisola M, Turunen O. 2014. The cultivation of oak seedlings inoculated with Tuber aestivum in the boreal region of Finland. Mycol. Progr. 13: 373-380.
Shan XC, Liew ECY, Weatherhead MA, Hodgkiss IJ. 2002. Characterization and taxonomic replacement of Rhizoctonia-like endophytes from orchid roots. Mycologia 94: 230-239.
Shannon P, Markiel A, Ozier O, Baliga NS, Wang JT, Ramage D, Amin N, Schwikowski B, Ideker T. 2003. Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Res. 13: 2498-2504.Cytoscape, 
India seenestik, originaalandmed Madhya Pradesh )Kesk-IND): W Ghat-Dipteroc, W-Himal-Pinaceae,Fagaceae, MP-Shorea domin russ-lact, amanita, boletus; Himaalajas ka Cort ja Hygroph. MPs Cantharellus tropicalis assots Dendrocalamus bambusega
Sharon M, Kuninaga S, Hyakumachi M, Naito S, Sneh B. 2008. Classification of Rhizoctonia spp. using rDNA-ITS sequence analysis supports the genetic basis of the classical anastomis grouping. Mycoscience 49: 93-114.Ceratobasidiaceae, Tulasnellaceae AG-kaupa. Ceratobasidiumil AG-sisene variatsioon tavaliselt <7% ITSis
Sharon M, Kuninaga S, Hyakumachi M, Sneh B. 2006. The advancing identifiction and classification of Rhizoctonia  spp. using molecular and biotechnological methods compared with the classical anastomosis grouping. Mycoscience 47: 299-316.multi-tuum ed Rhizoctoniad (Tha atephorus ja Waitea teleomorfid): geenipanga ITS sekventside meta-analüüs. Õigem taksonoomias kasutada mitte AG-sid vaid AG subgruppe. Orhideede mükoriissed OrM seened kuuluvad AG6 ja AG12. Barcodingut ei saa rakendada, sest subAG-de sisesed ja -vahelised erinevused oluliselt kattuvad. SubAG sisene sarn al 81%. Arv et sekventsid , mis on >95% identsed kuuluvad samasse AG-sse või subAGsse.multi-tuumsed R izoctoniad (Thanateph rus ja Waite  teleomorfid): geenipang  ITS sekventside meta-analüü . Õigem taksonoomias kasutada mitte AG-sid va  AG subgruppe. Orhideed  mükoriissed OrM seened kuuluvad AG6 ja AG12. Barcodingu ei saa rak ndada, sest subAG- e s s sed ja -vahelised erinevused oluli elt kattuvad. SubAG sisene sarn al 81%. Arv et sekventsid , mis on >95% identsed kuuluvad samasse AG-sse või subAGsse.
Sharp C, Piearce G. 1999. Some interesting gasteroid fungi from Zimbabwe. Kew Bull. 54: 739-746.
Sharples JM, Cairney JWG. 1997. Assimilation of inorganic nitrogen by a mycobiont isolated from Pisonia grandis (Nyctaginaceae) mycorrhiza. Mycorrhiza 7: 255-260. Tomentella sp Pisonialt: Nitraadi reduktaasia akt v väike nagu Tylosporal, mis on väiksem kui enamus EcM seentel, Pisolithusel kõrge. Kõik tootsid glutamiini süntetaasi +-samapalju
Sharples JM, Cairney JWG. 1997. Organic nitrogen utilization by an unidentified mycobiont isolated from mycorrhizas of Pisonia grandis. Mycol. Res. 101: 315-318.
Sharples JM, Chambers SM, Meharg AA, Cairney JWG. 2000. Genetic diversity of root-associated fungal  endophytes from Calluna vulgaris at contrasting field sites. New Phytol. 148: 153-162.
Shaw PJA, Lankey K, Jourdan A. 1996. Factors affecting yield of Tuber melanosporum in a Quercus ilex plantation in southern France. Mycol. Res 100: 1176 -1178.
Shaw TM, Dighton J, Sanders FE. 1995. Interactions between ectomycorrhizal and saprotrophic fungi on agar and in association with seedlings of lodgepole pine (Pinus contorta). Mycol. Res. 99: 159-165
Shefferson RP, Cowden CC, McCormick MK, Yukawa T, Ogura-Tsujita Y, Hashimoto T. 2010. Evolution of host breadth in broad interactions: mycorrhizal specificity in East Asian and North American rattlesnake plantains (Goodyera spp.) and their fungal hosts. Mol. Ecol. 19: 3008-3017.
Shefferson RP, Kull T, Tali K. 2008. Mycorrhizal interactions of orchids colonizing Estonian mine site tailings hills. Am. J. Bot. 95: 156-164.
Cypripedium spp orhideed Eestis ja USAs -kõik seotud vaid 2 klaadi Tulasnellaga ilma geogr mustrita; palju Phialophora-endofüüte, mis on arv patogeenid; C. Californicumil ka 3 isolaati CeratobasidiumitITS, LSU, mtLSU osa praimereid sekv taime, teised ei amplif üldse
Shemakhanova NM. 1956. Hebeloma crustuliniforme  - mikorizo-obrazovatel duba. Mikrobiologija 25: 57-60.
Sherwood S, Bony S, Dufresne J-L. 2014. Spread in model climate sensitivity traced to atmospheric convective mixing. Nature 505: 37-42. globaalse soojenemisega toimub maismaapinna ja ookeanipinna kuivenemine, kuna suureneb õhu segunemine madalamates atmosfäärikihtides
22. sajandiks on kõik kooslused maismaal muutunud kuivemaks peale alade Indias ja Põhja-Aafrikas; 
poud ei mojutanud: Lactarius subdulcis, Xerocomus chrysenteron, Byssocorticium atrovirens xxx ITS praimerid ???
Shiembo PN, Newton AC, Leakey RRB. 1996. Vegetative propagation of Gnetum africanum Welw., a leafy vegetable from West Africa. J. Hortic. Sci. 71: 149-155. Gnetum: veget. Paljundamine juurutades: 250 ug IBA opt; parim substraat peenliiv v saepuru; suurem lehepind on parem
Shimada M, Akamatsu Y, Tokimatsu T, Mii K, Hattori T. 1997. Possible biochemical roles of oxalic acid as low molecular weight compound involved in brown-rot and white-rot wood decays. J. Biotechnol. 53: 103-113. oksalaat: valge-vs pruunmädaniku seened. Selget vahet pole. Eriliikidel väga erinev. Va-mä seentel oksalaadi dekarboksülaas, mis ei lase suurtes kogustes tekkida. Tekib oksaloatsetaasi ja glüoksalaadi oksidaasi tulemusena. . Vastuoluliselt teistega arvavad, et oksalaat inhibeerib ligninaase, seevastu va-mä seened lakaaside ja oxac dehüdrogenaasi abil hoiavad tasakaalu. OXAc lisaks Mn kelaator.
Shimura H, Sadamoto M, Matsuura M, Kawahara T, Naito S, Koda Y. 2009. Characterization of mycorrhizal fungi isolated from the threatened Cypripedium macranthos  in a northern island of Japan: two phylogenetically distinct fungi associated with the orchid. Mycorrhiza 19: 525-534.
Cenococcum sp rDNA intron ja ITSd
Cenococcum-taksonisisene üle maailma vs rDNA 2D struktuur ITS: 13 RE; Cenococcum sp üle maailmaCenococcum: ITS konserveeruvus, 2D struktuurid, VIITEDCenococc m sp
Sieber TN, Grünig CR. 2006. Biodiversity of fungal root-endophyte communities and populations, in particular of the dark septate endophyte Phialocephala fortinii s.l.  In: Schulz BJE, Boyle CJC, Sieber TN (eds.). Microbial root endophytes. Springer, Berlin, pp. 107-132.
Sieber TN. 2007. Endophytic fungi in forest trees: are they mutualists? Fung. Biol. Rev. 21: 75-89.
Siebert BD et al., An improved PCR method for walking in uncloned genomic DNA. Nucl. Ac. Res. 23: 1087-1088. DNA walking meetodi parandus, arusaamatu
Sigler L, Allen T, Lim SR, Berch S, Berbee M. 2005. Two new Cryptosporiopsis species from roots of ericaceous hosts in western North America. Stud. Mycol. 53: 53-62. Cryptosporiopsis brunnea ja C. Ericae spp nov- CAN, kumbki ei mood ErM
Sigüenza C, Espejel I, Allen EB. 1996. Seasonality of mycorrhizae in coastal sand dunes of Baja California. Mycorrhiza 6: 151-157.
Silvani VA, Fracchia S, Fernandez L, Pergola M, Godeas A. 2008. A simple method to obtain endophytic microorganisms frrom field-collected roots. Soil Biol. Biochem. 40: 1259-1263.
Silvertown J, Dodd M, Gowing D, Lawson C, McConway K. 2006. Phylogeny and the hierarchical organization of plant diversity. Ecology 87: S39-S49. 
Silvertown J, Dodd M, Gowing D. Phylogeny and the niche structure of meadow plant communities. J. Ecol. 89: 428-435.vastuargument evolutsioonilisele ökoloogiale hemiboreaalsel rohumaal
Silvertown JW. 1981. Micro-spatial heterogeneity and seedling demography in species-rich grassland. New Phytol. 88: 117-128.Reseda ja Anthyllis idanesid horeda taimkattega mikropaikades alvaril
Simard SW, Beiler KJ, Bingham MA, Deslippe JR, Philip LJ, Teste FP. 2012. Mycorrhizal networks: mechanisms, ecology and modelling. Fung. Biol. Rev. 26: 39-60.EcM võrgustikud: C transp rt: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
Simard SW, Durall DM, Jones MD. 1997. Carbon allocation and carbon transfer between Betula papyrifera nad Pseudotsuga menziesii seedlings using 13C pulse labeling method. Plant Soil 191: 41-55.
Simard SW, Jones MD, Durall DM, Perry DA, Myrold DD, Molina R. 1997. Reciprocal transfer of carbon isotopes between ectomycorrhizal Betula papyrifera and Pseudotsuga menziesii. New Phytol. 137: 529 – 542.
Simard SW, Jones MD, Durall DM. 2002. Carbon and Nutrient Fluxes Within and Between Mycorrhizal Plants. In: van der Heijden MGA, Sanders IR (eds). Ecological Studies 157. Mycorrhizal Ecology. Pp. 33-74.ülev ade ECM seente mineraal-ja C-toitumisest, WWW, C, N, P ülekanne taimest taime
Simard SW, Martin K, Vyse A, Larson B. 2013.  Meta-networks of fungi, fauna and flora as agents of complex adaptive systems. In: Messier C, Puettman KJ, Coates KD (eds.) Managing Forests as Complex Adaptive Systems. Oxon, UK: Routledge. Pp. 133-164.
Simard SW, Perry DA, Jones MD, Myrold DD, Durall DM, Molina RM. 1997. Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. Nature 388: 579-582.
ebatsuugal: läbikaevatud juurtega (trenched): MRA (Phialocephala), Rhizopogon, E-strain (Wilcoxina), Amphinema -mitmed RM tüübid; kontroll: MRA, E-strain jt siledad tüübid. Oluline erinevus vaid Rhizopogon
Simard SW, Radosevich SR, Sachs DL, Hagerman SM. 2006. Evidence for competition and facilitation trade-offs: effects of Sitka alder density on pine regeneration and soil productivity. Can. J. For. Res. 36: 1286-1298.Lepp f ciliteerib noorte mändide kasvu läbi mõõduka varjutuse ja N produtseerimise
Simon C, Daniel R. 2011. Metagenomic analyses: past and future trends. Appl. Environ. Microbiol. 77: 1153-1161.
Simon L et al. 1993. Origin and diversification of endomycorrhizal fungi and coincidence with vascular land plants. Nature 363: 67-69.
Simon L, Lalonde M, Bruns TD. 1992. Specific amplification of 18S fungal ribosomal genes from vesicular–arbuscular endomycorrhizal fungi colonising roots. Appl. Environ. Microbiol. 58: 291–295.NS31 prime
Simon MF, Grether R, de Queiroz LP, Skema C, Pennington RT, Hughes CE. 2009. Recent assembly of the Cerrado, a neotropical plant diversity hotspot, by in situ evolution of adaptations to fire. Proc. Natl. Acad. Sci. 106: 20359-20364.Cerrado taimestik on evolutsioneerunud iseseisv lt 10 MAT v vähem
Simon UK, Weiss M. 2008. Intragenomic variation of fungal ribosomal genes is higher than previously thought. Mol. Biol. Evol. 25: 2251-2254. ühel haploidsel seeneindiviidil mitukümmend SSU, ITS, LSU tüüpi. Enamus unikaalsed punktutatsioonid, mis üle geenide juhusl jaotunud. Eriti domin A>G transitsioon. ILMSELT kloneerimisvead
Filipiinidel: domin Boletus; Suillus koos sissetoodud ja origin-mändidega; Paxillus rubicundulus lepal; Scleroderma, Ramaria (Dipteroc); Thelephora (1); Amanita (15); Russula (1), Coltricia (1), Albatrellus(1 Pinus indig)
Sims KP, Sen R, Watling R, Jeffries P. 1999. Species and population structures of Pisolithus and Scleroderma identified by combined phenotypic and genomic marker analysis3RE, Pisolithus, Scleroderma isosüümide analüüs
Manause läh üleujutatud aladel (tumeda, toitainevaese settega, happeline pind) EcM taimed domin: Aldina ja Swartzia (, Macrolobium?). Seened üleujutuste vahepeal vihmaper algul märtsi II poolel. Koosseis arv ujutuste stressi tõttu väga vaene -vaid Amanitaceae, Russulaceae ja Boletaceae. Seened saavad arv hapnikku ronides mütseeliga mööda tüvesid või juurte kaudu. Seeneliigid v erinevad vrd lähedal oleva kuiva maa metsadega. Ka taimede koosseis täiesti erinev 
Lõuna-Ameerika põhjaosas: Aldina, Glycoxylon (Pradosia), Allophylus edulis (Gyrodon rompelii, mille lähedased liigid on NM), Coccoloba, Swartzia, Gnetum, Neea, Rubiaceae sppLõuna-Ameerika põhjaosas: Canth 4; Gomphus 1 Ramaria 2; Sarcodon 1; Thelephora 1; Scutiger 1; Phyllobolites (Pax; EcM?) 1, Neopax (Pax, EcM?) 1; Gyroporus 1; Phlebopus (NM), Phylloporus 2; Xerocomus 8; Pulveroboletus (arv NM) 2; Boletus 1; Tylopilus 3; StrobiloM 1; AusrroBol 4; Fistulinella 3; Boletellus 2, Tricholoma 1; Leucopax (peab NM); Amanita:???; Inocybe 3; Cortinarius 5; Russula 23; Lactarius 19; Scleroderma 1 (S. sinnamrense; Gnetum, arv ka teistel puudel)
Lõuna-Ameerika lõunaosas: Tucuman + Tierra del Fuego: Nothofagus, Alnus, Salix, sissetoodud lehtpuud Populus, Tilia. Lepal Alnicola 1 sp, Inocybe 1; Russula 2; Lactarius 1; Nothofagusel Laccaria 3; Tricholoma+Porpoloma 5; Inocybe 11; Hebeloma 1; Alnicola 1; Cortinarius ???; Descolea 1; Austropaxillus 2; Russula 3Lõuna-Ameerika lõunaosas: Tucuman + Tierr  del Fueg : Nothofagus, Alnus, Salix, sissetoodud lehtpuud Populus, Tilia. L pal Alnicola 1 sp, Inocybe 1; Russula 2; Lactarius 1; Nothofagusel Laccaria 3; Tricholoma+Porpoloma 5; Inocybe 11; Hebeloma 1; Alnicola 1; Cortinarius ???; Descolea 1; Austropaxillus 2; Russula 3
Singer R, Morello JH. 1960. Ecotrophic forest tree mycorrhizae and forest communities. Ecology 41: 549-551.
CHL: Ecm seente viljakehi väljaspool Nothofaguse metsi pole; domin Cortinarius ja Inocybe
Boletochaete, Xanthoconium (sh end. Tylopilus affinis), Phaeogyroporus (nüüd Phlebopus) gen nov; Callistosporium (puidult)
Neopaxillus gen nov Brasiilia liivapinnaselt
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähemLõuna-Am erikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Lecc num n grescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 sp ); Subtroop etsa es vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtian  lodud: Heb ustr., Ne pax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, G apira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
Singer R. 1962. Monographs of South American Basidiomycetes, especially those of the east slope of the Andes and Brazil. V. Gasteromycetes with agaricoid affinities (secotiaceous Hymenogastrineae and related forms).  Bol. Soc. Arg. Bot. 10: 52-67.
Lõuna-Ameerikas Boletaceae: v mitmekesine Paxillaceae: nii EcM kui sapro vormid kogu kontinendil. Linderomyces, Gyrodon, Gyrodon rompelii (sapro või seotud Inga (Caesalp) või Allophylus (Sapindaceae). Phaeogyroporus -arv parasiit; Boletus, Tylopilus venezuelae; Porphyrellus -arv sapro; PhylloboletusLõun -Ameerikas Boletaceae: v mitmekesine Paxillaceae: nii EcM kui sapro vormid kogu kont nendil. Linder myces, Gyrodon, Gy odon rompelii (sapro või seotud Inga (Caesalp) või Allophylus (Sapindaceae). Phaeogyroporus -arv parasiit; Boletus, Tylopilus venezuelae; Porphyrellus -arv sapro; Phylloboletus
liivaluidetel Uruguai Atlandi rannikul: sagedasemad Peziza ammophila ja Peziza ammophila, ka Hygrocybe, Leucoagaricus, Coprinus, Conocybe, Agrocybe, Psilocybe. EcM liike pole -esinevad vaid männiistandikes: Tricholoma spp, Russula spp, Hebeloma, Inocybe, Lact deliciosus
Tsiilist uute saproobsete lehikseente liikide kirjeldused
Singer R. 1971. Forest Mycology and Forest Communities in South America. II. Mycorrhiza Sociology and Fungus Succesion in the Nothofagus dombeyi-Austrocedrus chilensis Woods of Patagonia. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 204-215. 
Nothofagus dombeyi -Austrocedrus segamets: põlismetsas domin Cortinarius, Inocybe, muid palju vähem liike; põlendikel Peziza echinospora, Pez nothofageti, P. Petersii, Sowerbyella sp, Laccaria tetraspora ja saproobsed kandseened. Puhtas Austrocedruse metsas Nothofaguseta v palju saproobe, ent ka Clavulina spp, Clavulinopsis pulchra
Phyllobolites gen nov (Paxillaceae), arv EcM ja lähedane Neopaxillusele. Kasvab Manause kandis liivapinnasel
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
Manause juures Campinaranas (valgel liival) esineb palju EcM puid -Aldina, Pradosia schomburgkiana (syn Glycoxylon inophyllum), Swartzia, Gnetum, Psychotria võrreldes terra firme lateriitmullaga (savi). Kirjeldused ebapädevad;
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Timling I, Dahlberg A, Walker DA, Gardes M, Charcosset JY, Welker JM, Taylor DL. 2012. Distribution and drivers of ectomycorrhizal fungal communities across the North American Arctic. Ecosphere 3(11):111.
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Torti SD, Coley PD. 1999. Tropical Monodominance: A Preliminary Test of the Ectomycorrhizal Hypothesis. Biotropica 31: 220-228.
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eri puuliikide istandikes. Männiliigid olid omavahel sarnasemad kui tammeliigid omavahel. Sissetoodud puuliikidel sama plaju EcM BD kui kohalikel puuliikidel. Plotte reostavad naaberplottide puude juured!!!
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U'ren JM, Lutzonia F, Miadlikowska J, Arnold AE. 2010. Community analysis reveals close affinities between endophytic and endolichenic fungi in mosses and lichens. Microb. Ecol. 60: 340-353.
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Vaario L-M, Guerin-Laguette A, Gill WM, Lapeyrie F, Suzuki K. 2000. Only two weeks are required to differentiate ectomycorrhizal Hartig net structures in roots of Pinus densiflora seedlings cultivated on artificial substrate. J. For. Res. 5: 293-297.
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Tsiili Nothofaguse metsades: invasiivsed liigid Pinus radiata istandikest: Amanita muscaria, A. Rubescens, Pax involutus, Xerocomus rubellus; kohalikest liikidest domin Cort, Tricholoma, Paxillus
ARRAy seente identifitseerimiseks mullast: SSU, 30 oligoprobetUPGMA
Vamosi SM, Heard SB, Vamosi C, Webb CO. 2009. Emerging patterns in the comparative analysis of phylogenetic community structure. Mol. Ecol. 18: 572-592.Fül kooslus  str: klasterdumine on domineeriv pooltes maailma kooslustes, ent tugevam kõrgemal taksonoomilisel tasemel; madalal domin ühtlane jaotus; ülevaade probleemidest ja meetoditestFül koosluse str: klaster umine on domine riv pooltes maailma kooslust , ent tugevam kõrgemal taksonoomilisel tasemel; madalal domin ühtlane jaotus; ülevaade probleemidest ja meetoditest
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van der Gast CJ. 2008. Islands shaping thought in microbial ecology. Adv. Appl. Microbiol. 64: 167-182. prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
Salix: vs ECM BD vs kk-tingimused; Inocybe-kuiv lubjalembene, Cortinarius-niiske happelineECM: Salix: eri kk-tingimused PCA
van der Heijden EW, Kuyper TW. 2001. Does origin of mycorrhizal fungus or mycorrhizal plant influence effectiveness of the mycorrhizal symbiosis? Plant Soil 230: 161-174. repeated ANOVA
van der Heijden EW, Kuyper TW. 2003. Ecological strategies of ectomycorrhizal fungi of Salix repens : root manipulation versus root replacement. Oikos 103: 668–680.Eri strateegi d: osad stimul kasvu (root stimul), teised asendavad juuri (suur kolonis, madal kasvustimul; root replacement). eri ECM seened annavad taimedele eri kasu: osad suurendavad rohkem N, teised P, kolmandad stimul kasvu.
vs AM diversiteet: Salix; vs kk-tingimused, vs aastaajad; vs N, P sisaldusECM vs VAM: Salix repens; vs kk-tingimused, aastaajad
Van der Heijden EW. 2001. Differential benefits of arbuscular mycorrhizal and ectomycorrhizal infection of Salix repens. Mycorrhiza 10: 185-193.ECM vs AM: kevadel vs sügisel, jas
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van der Heijden MGA, Boller T, Wiemken A, Sanders IR. 1998. Different arbuscular mycorrhizal species are potential determinants of plant community structure. Ecology 79: 2082-2091.AM rise ned rit im d l MANOVA, AM-sõltuvus
van der Heijden MGA, Horton TR. 2009. Socialism in soil? The importance of mycorrhizal fungal networks for facilitation in natural ecosystems. J. Ecol. 97: 1139-1150.mükoriisa võrgustikud: seemikud võivad saada kasu v kahju
AM diversiteet tõstab taimede BDd, biomassi, P sisaldust, vähendab mulla P sisaldustAM diversiteet õstab taimede BDd, biomassi, P sisaldust, vähendab mulla P sisaldust
van der Heijden MGA, Streitwolf-Engel R, Riedl R, Siegrist S, Neudecker A, Ineichen K, Boller T, Wiemken A, Sanders IR. 2006. The mycorrhizal contribution to plant productivity, plant nutrition and soil structure in experimental grassland. New Phytol. 172: 739–752.AM seened soodust P ülesvõttu, mullastruktuuri (peatasid er siooni), mitmete taimeliikide ellujäämust süsteemis ning taimeliikide ühtlust. Eri seened mõjutasid taimede funktsioone eri aastaaegadel. AM BD ei omanud positiivseid mõjusid. Teatud AMF liigid andsid taimedele rohkem P kui teised. 
van der Heijden MGA, Wiemken A, Sanders IR. 2003. Different arbuscular mycorrhizal fungi alter coexistence and resource distribution between co-occurring plant. New Phytol. 157: 569–578.2 taime omav helist konkurentsi mojutavad eri-AM-seened, mis individuaalselt mojuvad ka erinevalt. 3 AM-seene koosmoju keskmine
van der Putten WH, Klironomos JN, Wardle DA. 2007. Microbial ecology of biological invasions. ISME J. 1: 28-37.invasiivsus mikroobidel, mis seotud taimedega v mitte. Mikroobid võivad mõj ka taimede invas.; häiringute vs mittehäiringute taimedeinvasioonidAugust s taimed investeerisid 
van der Putten WH, Kowalchuk GA, Brinkman EP, Doodeman GTA, van der Kaaij RM, Kamp AFD, Menting FBJ, Veenendaal EM. 2007. Soil feedback of exotic savanna grass relates to pathogen absence and mycorrhizal selectivity. Ecology 88: 978-988.invasiivne kõrs Cenchrus Botswanas on seotud vaid 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas koha ikud liigid se nduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvu
van der Putten WH, Macel M, Visser ME. 2010. Predicting species distribution and abundance responses to climate change: why it is essential to include biotic interactions across trophic levels. Phil. Trans. R. Soc. B 365: 2025-2034.kliimamuutuste mõju mikroobidele ja m kroob-taim suhetele. Ennu tamine keskkonna j  omavaeliste suhete läbi
Van der Putten WH, Vet LEM, Harvey JA, Wäckers FL. 2001. Linking above-and belowground multitrophic interactions of plants, herbivores, pathogens, and their antagonists. Trends Ecol. Evol. 16: 547-554.v oluline on uurida i teraktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
van der Puttern WH, Bardgett RD, de Ruiter PC, Hol WHG, Meyer KM, Bezemer TM, Bradford MA, Christensen S, Eppinga MB, Fukami T, Hemerik L, Molofsky J, Schädler M, Scherber C, Strauss SY, Vos M, Wardle DA. 2009. Empirical and theoretical challenges in aboveground-belowground ecology. Oecologia 161: 1-14.mullaorga ismid võ vad mõj suktsessiooni; taimed mõj läbi assots mikroobide teinetei t; 
van Driel KGA, Humbel BM, Verkeleij AJ, Stalpers J, Müller WH, Boekhout T. 2009. Septal pore complex morphology in the Agaricomycotina (Basidiomycota) with emphasis on the Cantharellales and Hymenochaetales. Mycol. Res. 113: 559-576.Kandseeltel eptumi parentesoomi evol: Cantharellales ja Hymenochaetales seltsides esineb nii per kui mitteperf; algul mitteperf, ent perf on tek arv 4 korda iseseisvalt
van Elsas, Turner S, Bailey MJ. 2003. Horizontal gene transfer in the phytosphere. New Phytol. 157: 525-537. 
Van Geel M, Busschaert P, Honnay O, Lievens B. 2014. Evaluation of six primer pairs targeting the nuclear rRNA operon for characterization of arbuscular mycorrhizal fungal (AMF) communities using 454 pyrosequencing. J. Microbiol. Meth. 106: 93–100.AMF seentele 8 SSU ja LSU praimeri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteist
van Hees PAW, Godbold DL, Jentschke G, Jones DL. 2003. Impact of ectomycorrhizas on the concentration and biodegradation of simple organic acids in a forest soil. Eur. J. Soil Sci. 54: 697–706. Paxillus koos taimega, vähem taim üksi, suurendab oluliselt oksalaadi produktsiooni ning ka lagunemist. Oksalaadi hulk seotud enim hingamisega, EMH kogupikkusega. Vaja mõõta eraldi juure ümber. Ei eristata hapet ja sooli
van Hees PAW, Rosling A, Essen S, Godbold DL, Jones DL, Finlay RD. 2006. Oxalate and ferricrocin exudation by the extramatrical mycelium of an ectomycorrhizal fungus in symbiosis with Pinus sylvestris. New Phytol. 169: 367-378. Hebeloma eritab sümbioosis olles er oksalaati, vähem ka malonaati ja atsetaati, siderofooridest ferrikrotsiini, vähem ferrikroomi. Arv et oksalaadi eritamine võib olla oluline C tõmbaja
van Schöll L, Hoffland E, van Breemen N. 2006. Organic anion exudtion by ectomycorrhizal fungi and Pinus sylvestris in response to nutrient deficiencies. New Phytol. 170: 153-163. EcM seened ja mänd eksud oksalaati, malonaati ja fumaraati. EcM seente juurdetoomine süsteemi ei suurendanud kogu org-hapete prod, kuid muutis kvaliteeti. Paxillus reageeris erinevalt toitainete stressile kui oli nonMR või sümbioosis
van Schöll L, Smits MM, Hoffland E. 2006. Ectomycorrhizal weathering of the soil minerals muscovite and hornblende. New Phytol. 171: 805-814.
Van Tuinen D, Jacquot E, Zhao B, Gollotte A, Gianinazzi-Pearson V. 1998. Characterization of root colonization profiles by a microcosm community of arbuscular mycorrhizal fungi using 25S rDNA-targeted nested PCR. Mol. Ecol. 7: 879-887.AM-seente kooseksistents rDNA LSU
van Velzen R, Weitschek E, Felici G, Bakker FT. 2012. DNA Barcoding of Recently Diverged Species: Relative Performance of Matching Methods. PLoS ONE 7: e30490. barcoding: keerulisem kui liigid on nooremad, neil on suur efektiivne pop suurus. Sealt võib tuleneda incomplete lineage sorting. Puu-põhised NJ ja pars. meetodid kehvemad kui diagnostilised nagu BLOGbarcoding: keerulisem kui liig d on noor mad, neil on suur efektiivne pop suurus. Sealt võib tuleneda incomplete lineage sorting. Puu-põhise  NJ ja pars. meetodid kehvemad kui diagnostilised nagu BLOG
Vandenkoornhuyse P, Baldauf SL, Leyval C, Straczek J, Young JPW. 2002. Extensive fungal colonization in plant roots. Science 295: 2051. uued seenespets praimerid 18S-le, Korrelise juurtest tohutu mitmekesisus seeni, millest paljud on väga tundmatud.
13C rikastatud süsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine: DNA, rikastatud RNA ja rikastamata RNA annavad eri tulemusi - näitab mikroobide aktiivsuse taset13C rikastatud süsinikuga tai edest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine
Vandenkoornhuyse P, Ridgway P, Watson IJ, Fitter AH, Young JPW. 2003. Co-existing grass species have distinctive arbuscular mycorrhizal communities. Mol. Ecol. 12: 3085-3095.NS31-AM1; mõlemad märgistatud; T-RFLP 2 RE; taimejuurte identifitseerimine TrnL introni pikkuse jr (Brunner,2001)T-RFLP erijooksud er nevate ulemustegapars moonia analüüs 100 repli aadiga; detse treeritud PCA binaarsetele esinevustunnustele
Vanderklift MA, Ponsard S. 2003. Sources of variation in consumer-diet d15N enrichment: a meta-analysis. Oecologia 136: 169-182.15N ökosysteemide toiduahelates, metaanal: 15N prop soltub enim eritatava N jaagi ainest, taimtoit=loomtoit>kodutoit, taksonoom kuuluvus, elupaik magevesi=maismaa>merevesi; v palju korreleerub 15N rohkus C/N suhtega toidus 
Vardavkis E. 1992. Mycorrhizal Endogonaceae and their seasonal variations in a Greek sand dune. Pedobiologia 36: 373-382.
Väre H, Ohtonen R, Ahonen-Jonnarth U, Tarvainen O, Markkola A-M, Jalkanen R. 1993. Element concentrations in certain ectomycorrhizal fungi in Finnish Lapland. Aquilo Ser. Bot. 31: 137-142.
Teravmägedel AM taimi pole, leiti vaid 1 AM eos. EcM taimed Dryas, Salix spp, Betula; ErM Cassiope, Empetrum. Sagedad DSE. 1 EcM tipp leiti Pedicularis dasynthalt (Scrophulariaceae)???
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Väre H. 1990. Aluminium polyphosphate in the ectomycorrhizal fungus Suillus variegatus as revealed by energy dispersive spectrometry. ???
Varela E, Martinez AT, Martinez MJ. 2000. Southern blot screening for lignin peroxidase and aryl-alcohol oxidase genes in 30 fungal species. J. Biotechnol. 83: 245 – 251. LiP, arüülalkoholi oksidaas: detekteerimine Southern blot meetodil Phaneroch LiP ja AAO probedega
Vares A, Lõhmus K, Truu M, Truu J, Tullus H, Kanal A. 2004. Productivity of black alder (Alnus glutinosa  (L.) Gaertn.) plantations on reclaimed Oil-Shale mining detritus and mineral soils in relation to rhizosphere conditions. Oil Shale 21: 43-58.Lepp Sirgalas: lehed ja varred v N ja P rikkad. Must lepp v paljulubav karjääride r kultiveerimisel
Varese GC, Gonthier P, Nicolotti P. 2003. Long-term effects on other fungi are studied in biological and chemicalstump treatments in the fight against Heterobasidion annosum. Mycologia 95: 379-387.
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Vasiliauskas R, Menkis A, Finlay RD, Stenlid J. 2007. Wood-decay fungi in living roots of conifer seedlings. New Phytol. 174: 441-446.
Vazquez DP, Aizen MA. 2004. ASYMMETRIC SPECIALIZATION: A PERVASIVE FEATURE OF PLANT–POLLINATOR INTERACTIONS. Ecology 85: 1251–1257.taimede-tolmeldajate spetsialiseerumine on asümm. Põhjused (mitteorig): vaatlushälbed, proovialade hälbed, regionaalne kohastumine; väljasuremise risk, spetsialist tasub olla siis kui kumbki pop ei fluktueeru
Vazquez DP, Aizen MA. 2006. Community-wide patterns of specialization in plant-pollinator interactions revealed by null models. In: Waser N, Ollerton M (eds). Specialization and generalization in plant-pollinator interactions. University of Chicago Press, Chicago, pp. 201-219.network analüüs: tai e  ja tolmeldajad: nullmud lite kasut mine, erinevad statistikud ja artefaktid. NullM2 on parim, ent nullM1 tulemuste a sarn; proovivõtu intensiivsus mõjutab vähe d-statistikut
Vazquez DP, Chacoff NP, Cagnolo L. 2009. Evaluating multiple determinants of the structure of plant-animal mutualistic networks. Ecology 90: 2039-2046. fülogeneesi, ruumilise ja ajalise kattuvuse kaasamine bipartite network-analüüsi. Fülogenees kaasati mõlemal juhul, ent mitte integreeritult. Tuvastasid asümm taimede ja tolmeldajate vahel
Vazquez DP, Melian CJ, Williams NM, Blüthgen N, Krasnov BR, Poulin R. 2007. Species abundance and asymmetric interaction strength in ecological networks. Oikos 116: 1120-1127.etwork-anal.: liikide er nev ohtrus põhj peamiselt asümmeetriat ökol suhete võrgustikus. Sagedasemad liigid mõj oma partnereid tugevamini kui vastupidi. Lisaks ohtrusele mõj ka fülog seosed ja morf või fenol kattuvused. Tugevaimad vastasmõjud liikide seas esinevad dominantidel
saprotroofide kooslus muutub kui lisada lupja, eriti okaspuudelkasvavad vähenevad; mõned lisanduvad, mõned kaovad; ECM seentest Amphinema ja Sistotrema octospora eelistasid lubjatud pinnast
Vehviläinen H, Koricheva J, Ruohomäki K. 2008. Effects of stand tree species composition and diversity on abundance of predaory arthropods. Oikos 117: 935-943.puude elurikkus i mõj lülijalgsete liigiri kust, ent eri aladel ja eritaksonitel esines puuliigi efekt. Vaja uurida mitmeid kooslusi
Veldre V, Abarenkov K, Bahram M, Martos F, Selosse M-A, Tamm H, Kõljalg U, Tedersoo L. 2013. Evolution of nutritional modes of Ceratobasidiaceae (Cantharellales, Basidiomycota) as revealed from publicly available ITS sequences. Fung. Ecol. 6: 256-268.
Veldre V. 2009. Molecular phylogeny of Ceratobasidium  and Thanatephorus , and its correlation with anastomosis grouping and ecology. Thesis. University of Tartu, Tartu.
Vellend M. 2008. Effects of diversity on diversity: consequences of competition and facilitation. Oikos 117: 1075-1085.väljend 'diversity begets diversity'. Konkurents ja fasilitats avaldavad samaaegset mõju liigirikkusele sõltuvalt sümmeetriast, ajast ja ulatusest - tulemused erinevad
Vellend M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. Quart. Rev. Biol. 85: 183-206. Koosluseökoloogia põhikontseptsioonid on liigiteke, geenitriiv, looduslik valik, levimine; nende integreerimeine ühtsesse teooriasse
Vellinga EC, de Kok RPJ, Bruns TD. 2003. Phylogeny and taxonomy of Macrolepiota (Agaricaceae). Mycologia 95: 442-456. ITS, LSU Macrolepiota, Endoptychum, Chlorophyllum: läbisegi, eoste värvus perek jagamisel halb tunnus
Vellinga EC, Wolfe BE, Pringle A. 2009. Global patterns in ectomycorrhizal inoculations. New Phytol. 181: 960-973. introduts EcM seened: pms perek Suillus. Kokku 200 teada introduts liiki -ainult VK põhjal. Neil liikidel erinev kohanemine looduses. Kui Suillus-rhizopogon välja jätta, siis peamiselt on introduts laia peremees-ringiga liigid
Velmala S, Rajala T, Heinonsalo J, Taylor AFS, Pennanen T. 2013. Profiling functions of ectomycorrhizal diversity and root structuring in seedlings of Norway spruce (Picea abies) with fast- and slow-growing genotypes. New Phytol. 201:  610–622.
Velmala SM, Rajala T, Haapanen M, Taylor AFS, Pennanen T. 2013. Genetic host-tree effects on the ectomycorrhizal community and root characteristics of Norway spruce. Mycorrhiza 23: 21-33.
PNG EcM puud Pimelodendron amboinicum (Euphorbiaceae), Haplobolus floribundus (Burseraceae); dipterokarbid on ü hõredalt; IntsiaL ctarius PNGs: madalates metsades vähe liike
PNG: Pimelodendron (laikudena monodominant) mood EcM ja assotsieerub Pterygellusega (Cantharellales)
Verboom GA, Dreyer LL, Savolainen V. 2009. Understanding the origins and evolution of the world's biodiversity hotspots: the biota of African 'Cape Floristic Region' as a case study.Cape: taimed levinud hiljuti üle mandrite, mitte Gondwana jäänukid; radiatsioon eri rühmades eri aegadel ja eri põhjustel
Verhoeven KJF, Simonsen KL, McIntyre LM. 2005. Implementing false discovery rate control: increasing your power. Oikos 108: 643-647. Bonferroni analoogid, mis suurendavad võimsust. Programm
Verkley GJM, Zijlstra JD, Summerbell RC, Berendse F. 2003. Phylogeny and taxonomy of root-inhabiting Cryptosporiopsis species , and C. rhizophila sp. nov., a fungus inhabiting roots of several Ericaceae. Mycol. Res. 107: 689-698.Cryptosporiopsis spp nov Pezicula klaadis -ericaceaelt
Verma S, Varma A, Rexer K-H, Hassel A, Kost G, Sarbhoy A, Bisen P, Bütehorn B, Franken P. 1998. Piriformospora indica, gen. Et sp. Nov., a new root-colonizing fungus. Mycologia 90: 896-903. Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
Panama maakitsuse formeerumine 3 MAT korreleerus Atlandi ookeanis suure väljasuremiste lainega 2,4 MAT. Mereelukatele maismaatõkke teke ise ei pruugi olla isolatsiooni alguseks -süvamere liikidele piisab madalaveelisest tõkkest
EcM morfotüüpide suht arvukus ei erine metsapinnasel, Va-mäd ja Pruunmäd lagupuidul, ent seenmantli paksus va-mäd puidul samade morfotüüpide kaupa väga erinev. Liikide arv huumuspinnasel suurem kui kummaski lagupuidusEcM morfotüüpide suht arvukus e erine metsapinnasel, Va- ä  ja Pruunmäd lagupuidul, ent se nmantl  paksus va-mäd puidu amade morfotüüpide k upa väga erinev. Liikide arv huumuspinnasel suurem kui kummaski lagupuidus
Veselkin DV. 2008. Diversity and Anatomic Structure of Ectomycorrhizas of Picea obovata in the Altitudinal Gradient ( the Denezhkin Kamen` Mountain Ridge, Central Urals). Sib. Ekol. Zh. 15: 497-505.
Vetaas OR. 1992. Microsite effects of trees and shrubs in dry savannas. J. Veg. Sci. 3: 337-344. puittaimed mõjutavad savannide mullastiku toitaineid. Rohttaimede ja puude vaheline fasilitatsioon
Vetrovsky T, Baldrian P. 2013. The variability of the 16S rRNA gene in bacterial genomes and its consequences for bacterial community analyses. PLoS One 8:e57923. Bakterite rDNA: 1-15 koopiat, pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed
Viaud M, Pasquier A, Brygoo Y. 2000. Diversity of soil fungi studied by PCR-RFLP of ITS. Mycol. Res. 104: 1027-1032. total DNA mullast
Vilcinskas A, Stoecker K, Schmidtberg H, Röhrich CR, Vogel H. 2013. Invasive harlequin ladybird carries biological weapons against native competitors. Science 340: 862-863.
Vilgalys R, Cubeta MA. 1994. Molecular systematics and population biology of Rhizoctonia. Annu. Rev. Phytopathol. 32: 135-155. Rhizoctonia: Ceratobasidiaceae (Thanatephorus -multinuc), Ceratobas (1-2 nucl), Waitea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol funktsioonis. Võrreldavad liikidena
Vilgalys R, Gonzales D. 1990. Organization of ribosomal DNA in the basidiomycete Thanatephorus praticola. Curr. Genet. 18:277-280.
Vilgalys R, Hester M. 1990. Rapid genetic identification and mapping of enzymatically amplified ribosomal DNA from several Cryptococcus species. J. Bacteriol. 172: 4238-4246.LR1, LR3, LR5, LR6, LR7, LR7R, LR12, 5.8S, 5.8S-R praimerite süntees
Vilgalys R, Sun BL. 1994. Ancient and recent patterns of geographic speciation in the oyster mushroom Pleurotus revealed by phylogenetic analysis of ribosomal DNA sequences. Proc. Natl. Acad. Sci. 91: 4599-4603.Pleurotus ostreatus koml ks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti
Tylospora spp (39%), Elaphomyces sp, Cenoc, Lactarius sp
Villarreal-Ruiz L, Anderson IC, Alexander IJ. 2004. Interaction between an isolate from the Hymenoscyphus ericae  aggregate and roots of Pinus  and Vaccinium . New Phytol. 164: 183-192.
Villarreal-Ruiz L, Neri-Luna C, Anderson IC, Alexander IJ. 2012. In vitro interactions between ectomycorrhizal fungi and ericaceaous plants. Symbiosis, in press. 
lehtmets-segamets-okasmets-nõmmemets; ECM (eriti segametsas ja okasmetsas)vs saprotroofid (eriti AM-lehtmetsas)
istandikus: vs Laccaria-inokuleeritud (teisi vähem, L. bicolor peab mitu aastat vastu)
Vincenot L, Nara K, Sthultz C, Labbe J, Dubois M. Tedersoo L, Martin F, Selosse M-A. 2012. Extensive gene flow over Europe and possible speciation over Eurasia in the ectomycorrhizal basidiomycete  Laccaria amethystina  complex. Mol. Ecol. 21: 281-299.
Vincenot L, Tedersoo L, Richard F, Horcine H, Kõljalg U, Selosse M-A. 2009. Fungal associates of Pyrola rotundifolia , a mixotrophic Ericaceae, from two Estonian boreal forests. Mycorrhiza 19: 15-25.
Vincens A, Garcin Y, Buchet G. 2007. Influence of rainfall seasonality on African lowland vegetation during the Late Quaternary: pollen evidence from Lake Masoko, Tanzania. J. Biogeogr. 34: 1274-1288.ZAMbia-Tanz piirial  taimkate on viimase 5000 a jooksul pidevalt muutunud sõltuvalt vihmaper pikkusest . Miombo alates 11000 a.
Vines T, Andrew RL, Bock DG, Franklin MT, Gilbert KJ, Kane NC, Moore J-C, Moyers BT, Renaut S, Rennison DJ, Veen T, Yeaman S. 2013. Mandated data archiving greatly improves access to research data. FASEB J. 27: 1304-1308.
Cenococcum, Cortinarius, Russula, Tomentella
noor: Suillus, Coltricia, Inocybe; keskiga: Russula, Bankera, Lactarius, Cortinarius; vana: Russula, Suillus, Cortinarius, Hydnellum none
Vitousek PM. 1994. Beyond global warming: ecology and global change. Ecology 75: 1861-1876. inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
Vivanco L, Austin AT. 2008. Tree species identity alters forest litter decomposition through long-term plant and soil interactions in Patagonia, Argentina. J. Ecol. 96: 727-736.kõdulagu em ne: iga puu varis laguneb t ma alal kiiremini kui teise puu all - arv mikroobikoosluste adaptatsiooni tõttu; Lehtede segu lagunemine oli aditiivne ehk komponentide keskmine
Vizzini A, Angelini C, Ecole E. 2012. A new Neopaxillus  species (Agaricomycetes) from the Dominican Republic and the status of Neopaxillus  within the Agaricales. Mycologia 102: 138–147. Neopaxillus on Crepidotuse sõsarrühm; kasvukoha jr arv saprotroofne
Vogelsang KM, Reynolds HL, Bever JD. 2006. Mycorrhizal fungal identity and richness determine the diversity and productivity of a tallgrass prairie system. New Phytl. 172: 554-562.
Vohnik M, Sadowsky JJ, Lukesova T, Albrechtovà J, Vosatka M. 2012. Inoculation with a ligninolytic basidiomycete, but not root symbiotic ascomycetes, positively affects growth of highbush blueberry (Ericaceae) grown in a pine litter substrate. Plant Soil 355: 341-352.
Voiblet C, Duplessis S, Encelot N, Martin F. 2001. Identification of symbiosis-regulated genes in Eucalyptus globulus-Pisolithus tinctorius mycorrhiza by differential hybridization of arrayed cDNAs. The Plant J. 25: 181-191.ECM geenid array põhjal
Voigt K, Kirk PM. 2011. Recent developments in the taxonomic affiliation and phylogenetic positioning of fungi: impact in applied microbiology and environmental biotechnology. Appl. Microbiol. Biotechnol. 90: 41-57.seentel ülevaade. Mikrosporiididele suur tähelepanu. Nende plesiom ja sünapomorf tunnused
Volokhov D, Chizhikov V, Chumakov K, Rasooly A. 2003. Microarray-based identification of thermophilic Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, and C. upsaliensis1. J. Clin. Microbiol. 41: 4071-4080.* Campylobacter spp identifitseerimiseks: 2 geeni, iga liigi geenidele 6 probet
Volokhov D, Rasooly A, Chumakov K, Chizhikov V. 2002. Identification of Listeria species by microarray-based assay. J. Clin. Microbiol. 40: 4720-4728. Listera spp identifitseerimiseks: 1 geen, iga liigi geenile 10 probet
von Cräutlein M, Korpelainen H, Pietiläinen M, Rikkinen J. 2011. DNA barcoding: a tool for improved taxon identification and detection of species diversity. Biodiv. Conserv. 20: 373-389.barcoding taimedele (rbcL, matK, trnH-psbA ja seentele ITS
bakteritel eri keskkondades: shotgun sekveneerimine. Eri klassidel selged substraadi/elukeskkonna eelistused. Ringpuu
von Wintzingerode F, Göbel UG, Stackebrandt E. 1997. Determination of microbial diversity in environmental samples: pitfalls of PCR-based rRNA analysis. FEMS Microbiol. Rev. 21: 213-229. erinev molekulaarse analüüsi tulemus vrd reaalse olukorraga: erinev puhastusef, PCR, praimerid, kloneerimine, kimäärid
Voris HK. 2000. Maps of Pleistocene sea levels in Southeast Asia: shorelines, river systems and time durations. J. Biogeogr. 27: 1151-1157. Pleistotseeni veetaseme kõikumised kuni -120m: Juba -40 m Sumatra, Jaava, Kra, Kalimantan omavahel ühenduses; -10m AUS+PNG ühenduses; jõgede iseloomustus max ajal; ajastute kestvus
kõdu lagunemine tammel: endofüüdid asenduvad graduaalselt lagundajatega, >12 mo domin kandseened (pärmid) ja liigirikkus kasvab; ajapikku kasvab ka CBH geenide BD; 24 mo kõdus domin Russula CBH sekventsid
aastaaegadel horisonditi: suured muutused rühmade kaupa, ECM max suvel, min kevadel ent mitteoluliselt. Paljudel EcM liikidel olulised erinevused
Amanita, Boletus, Tylopilus, Gyroporus, Russula, Scleroderma, Cenoc, Xerocomus, Phylloporus EcM süntees ilma kirjeldusteta!Ei mood Strobilomyces ja Lycoperdon
Maryland: Fagus, Quercus EcM, Ilex, Liriodendron, Acer rub, Ulmus am AM; kõik illustr
Populus deltoides on AM Mississ deltas, vähemviljakal mood AM ja EcM; P. Heterophylla oli NM; P. Fremontii, P. Grandidentata, P. Tremuloides mood vaid EcMPopulus delto des on AM Mississ deltas, vähemviljakal mood AM ja EcM; P. Heterophylla oli NM; P. Fremontii, P. Grandidentata, P. Tremuloides mood vaid EcM
Vozzo JA. 1971. Field Inoculations with Mycorrhizal Fungi. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 187-195. 
Piceirhiza vs Hymenoscyphus perekonnaspetsiifilised praimeridPice rhiza vs Hymenoscyphus
Vralstad T, Holst-Jensen A, Schumacher T. 1998. The post-fire discomycete Geopyxis carbonaria  (Ascomycota) is a biotrophic root associate with Norway spruce (Picea abies ) in nature. Mol. Ecol. 7: 609–616.
Vralstad T, Myhre E, Schumacher T. 2002. Molecular diversity and phylogenetic affinities of symbiotic root-associated ascomycetes of the Helotiales in burnt and metal polluted habitats. New Phytol. 155: 131-148. enamus juure isolaate ja Piceirhiza bicolorata sümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid enamasti samades klaadides ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdid
Vralstad T. 2004. Are ericoid and ectomycorrhizal fungi part of a common guild? New Phytol. 164: 7-10.
Vralstad. 2001. Mol. Ecol. of root-associated mycorrhizal and non-mycorrhizal ascomycetes. PhD Thesis. University of Oslo.
Vreeland P, Lugaski T, Vreeland H, Kleiner E. 1981. A new isotope injection prodecure for use in forest ecosystems. Environ. Exp. Bot. 21: 267-268.
Vu TD, Eberhardt U, Szöke S, Groenewald M, Robert V. 2012. A laboratory information management system for DNA barcoding workflows. Integr. Biol. In press. süsteem DNA eraldusest kuni deponeerimise ja andmebaasideni
Vujanovic V, Hamelin RC, Bernier L, Vujanovic G, St-Arnaud M. 2007. Fungal diversity, dominance and community structure in the rhizosphere of clonal Picea mariana plants throughout nursery production chronosequences. Microb. Ecol. 54: 672-684.
Wadud MA, Lian CL, Nara K, Ishida TA, Hogetsu T. 2005. Development of microsatellite markers from an ectomycorrhizal fungus, Laccaria amethystina, by a dual-suppression-PCR technique. Mol. Ecol. Notes 6: 130-132.SCAR m krosatelliidid Laccaria amethystinale. AFLP põhjal + kloneerides, 3 praimeriga
Wagg C, Bender SF, Widmer F, van der Heijden MGA. 2014. Soil biodiversity and soil community composition determine ecosystem multifunctionality. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111: 5266-5270.mulla rga ismide suuru e järgi kaotam ne tugevalt vähend s ökosüsteemide multifunktsionaalsust. Osaliselt toimus mõju läbi taimede produktiivsuse ja BD muutuste. Tugevasti mõjutati nematoodide ohtrust ja mükoriisset kolonisatsiooni, vähem seente ja bakterite elurikkust. Suurenesid N2O emissioon ja P leostumine. 
Wagg C, Jansa J, Schmid B, van der Heijden MGA. 2011. Belowground biodiversity effects of plant symbionts support aboveground productivity. Ecol. Lett. 14: 1001-1009.AM-see e realiseerunud mitmekesisus suurendab prod. Statistiliselt eemaldati erinevate liikide efekt eraldi. AM-seente realiseerunud mitmekesisus suurendab prod. Statistiliselt eemaldati erinevate liikide efekt eraldi.
Wagg C, Pautler M, Massicotte HB, Peterson L. 2008. The co-occurrence of ectomycorrhizal, arbuscular mycorrhizal, and dark septate fungi in seedlings of four members of the Pinaceae. Mycorrhiza 18: 103-110.
Wagner HH, Holderegger R, Werth S, Gugerli F, Hoebee SE, Scheidegger C. 2005. Variogram analysis of the spatial genetic structure of continuous populations using multilocus microsatellite data. Genetics 169: 1739-1752. variogrammide kasutamine geneetiliste pop andmete ruumilises analüüsis; ei sõltu niivõrd proovivõtu disainist kui Moran I ja Mantel test
Wagner T, Fischer M. 2002. Proceedings towards a natural classification of the worldwide taxa Phellinus s.l. And Inonotus s.l., and phylogenetic relationships of allied genera. Mycologia 94: 998-1016. Hymenochaetales: Phellinaceae ja Inonotaceae. Mikroperekonnad leiavad end mol meetoditega õigustatult. Coltricia spp + Coltriciella spp mood monofüleet rühma Pyrrhoderma, ning (Hyphodontia + Schizophoraga)
Rhizopogon 4 spp, Inoc 3 spp, Tom-Thel 2 spp, PsTom 2 spp, Lact rufus, Lacc prox, jpt
13C PLFA: olulisim puisniidul puu all vs eemal; vähe mõjutas fenoolide lisamine, tugev mõju männiokaste lisamisel. Fenoolide lisamine stimul eriti seeni13C PLFA puisniidul (Am): fenoolsete ühendite lisamine induts vastavate ensüümide aktiivsust. Puude alll oli ens akt suurem kui >10m eemal
Domin Epicoccum sp, Capronia sp, Agaricales sp, Mortierella sp, Metharhizum sp, Fusarium sp. Teiste hulgas ka EcM ja endofüütsed seened, AM-seenedITS1-ITS4 mulla t
Walker JF, Aldrich-Wolfe L, Riffel A, Barbare H, Simpson NB, Trowbridge J, Jumpponen A. 2011. Diverse Helotiales associated with the roots of three species of Arctic Ericaceae provide no evidence for host specificity. New Phytol. 191: 515–527.
Walker JF, Miller Jr. OK, Horton JL. 2008. Seasonal dynamics of ectomycorrhizal fungus assemblages on oak seedlings in the southeastern Appalachian Mountains. Mycorrhiza 18: 123-132.
Cenococcum, Tuber aff borchii, Laccaria laccata, Cantharellaceae1; sugukonniti Russulaceae, Thelephoraceae, Cortinariaceae, + 5 liiki PezizaleseidITS ITS1+5.8S+ITS2 identsuskriteerium 97%
Walker JF, Miller OK, Lei T, Semones S, Nilsen E, Clinton BD. 1999. Suppression of ectomycorrhizae on canopy tree seedlings in Rhododendron maximum thickets in the southern Appalachians. Mycorrhiza 9: 49-56.ECM seeni inhibe rivad erikoidid, v.a Cenoc ccum
Walker JF, Parrent JL. 2004. Molecular phylogenetic evidence for the mycorrhizal status of Tremellodendron  (Sebacinaceae). In: Cripps CL (ed.). Fungi in Forest Ecosystems: Systematics, Diversity and Ecology. Pp. 267-274.ITS4NA praimer k nd eente jaoks
Lepp vs Pseudotsuga WA: kattuvaid liike 3, ent need ühel peremehel singletonid; ensüümide aktiivsus Acid phosphatase kõrgem lepa seentel kui PsTsuga seentel. Haruldastel liikidel samasugune ensüümide rohkus kui dominantidel lepal või väiksem PsTs puhul. Arv lepp on valinud endale P-efektiivsed partnerid evolutsiooniliselt
Walker JKM, Ward V, Paterson C, Jones MD. 2012. Coarse woody debris retention in subalpine clearcuts affects ectomycorrhizal root tip community structure within fifteen years of harvest. Appl. Soil Ecol. 60: 5-15.
Walker RF, Geisinger DR, Johnson DW, Ball JT. 1997. Elevated atmospheric CO2 and soil N fertility effects on growth, mycorrhizal colonization, and xylem water potential of juvenile ponderosa pine in a field soil. Plant Soil 195: 25-36.
Wallander H, Ekblad A, Bergh J. 2011. Growth and carbon sequestration by ectomycorrhizal fungi in intensively fertilized Norway spruce forests. For. Ecol. Manage. 262: 999-1007.
Wallander H, Göransson H, Rosengren U. 2004. Production, standing biomass and natural abundance of 15N and 13C in ectomycorrhizal mycelia collected at different soil depths in two forest types. Oecologia 139: 89–97.EMH kuusikus vs kuuse- a me segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui ammiku , üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
Wallander H, Johansson L, Pallon I. 2002. PIXE analysis to estimate the elemental composition of ectomycorrhizal rhizomorphs grown in contact with different minerals in forest soil. FEMS Microbiol. Ecol. 39: 147-156.
Wallander H, Mahmood S, Hagerberg D, Johansson L, Pallon J. 2003. Elemental composition of ectomycorrhizal mycelia identi ¢ed by PCR ^RFLP analysis and grown in contact with apatite or wood ash in forest soil. FEMS Microbiol. Ecol. 44: 57-65.
Wallander H, Nilsson LO, Hagerberg D, Baath E. 2001. Estimation of the biomass and seasonal growth of external mycelium of ectomycorrhizal fungi in the field. New Phytol. 151: 753-760.PLFA: ergosterool, rasvhapped, sõelkotist väljas-sõelkotis, 13C eristamaks saprotroofidest
Wallander H, Nylund J-E, Sundberg B. 1994. The influence of IAA, carbohydrate and mineral concentration in host tissue on ectomycorrhizal development on Pinus sylvestris L. in relation to nutrient supply. New Phytol. 127: 521-528.
Wallander H, Nylund J-E. 1991. Effects of excess nitrogen on carbohydrate concentration and mycorrhizal development of Pinus sylvestris L. seedlings. New Phytol. 119: 405-411.
Wallander H. 2000. Uptake of P from apatite by Pinus sylvestris seedlings colonised by different ectomycorrhizal fungi. Plant Soil 218: 249-256.
Wallander H. 2000. Use of strontium isotopes and foliar K content to estimate weathering of biotite induced by pine seedlings colonised by ectomycorrhizal fungi from two different soils. Plant Soil 222: 215-229.
Seened: Leotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes domin. Kandseentest domin Agaricales, Aphyllophorales, Boletales. Sesoonsed muutused esinesid klassi-ja madalamatel takson-tasemetel. Mullastikus suhtes erinevus hõimkonna ja alamhõimkonna tasemel 
Wallenstein MD, Weintraub MN. 2008. Emerging tools for measuring and modeling the in situ activity of soil extracellular enzymes. Soil Biol. Biochem. 40: 2098-2106. mõõtmise võimalused laboris ja in situ: membraanide kasutammine, quantum dots; siiani mõõdavad kõik tehnikad ensüümide pot aktiivsust ehk Vmax; temperatuuritundlikkus kõigil protsessidel, laborite vahel pole võrreldav
Waltert B, Wiemken V, Rusterholz H-P, Boller T, Baur B. 2002. Disturbance of forest by trampling: Effects on mycorrhizal roots of seedlings and mature trees of Fagus sylvatica. Plant Soil 243: 143-154.
Walting R, Turnbull E. 1994. Boletes from South and East Central Africa -II. Edinb. J. Bot. 51: 331-353. 
Wang B, Qiu Y-L. 2006. Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants. Mycorrhiza 16: 299-363.maismaataimede MR staatus: palju valeandmeid, andmed puudu. EcM ja NM taimed ning mükoheterotr tek palju kordi maismaataimede MR staatus: palju valeandmeid, andmed puudu. EcM ja NM taimed ning mükoheterotr tek palju kordi
Wang B, Yeun LH, Xue J-Y, Liu Y, Ane J-M, Qiu Y-L. 2010.  Presence of three mycorrhizal genes in the common ancestor of land plants suggests a key role of mycorrhizas in the colonization of land by plants. New Phytol. 186: 514-525.mükoriisa tekkeks vajalikud geenid olemas kõigil maismaataimedel. Hiljem need geenid soodust ka muude juuresümbiooside teket
Wang CJK, Wilcox HE. 1985. New species of ectendomycorrhizal and pseudomycorrhizal fungi: Phialophora finlandia, Chloridium paucisporum  and Phialocephala fortinii . Mycologia 77: 951–958. Phialophora finlandia (Cadophora finlandica hiljem) ja Phialocephala fortinii kirjeldused - erinevus Phial dimorphosporast; Chloridium paucisporum (hiljem = C. Finland.). Määrati P. Dimorphospora (Richard ja Fortin) Ph. Fortiniiks - arv. = Melini MRA. Chloridium ja Phialophora finlandia mood ecm
Wang C-Y, Wang Y. 1996. The frequency of chimeric molecules as a consequence of PCR co-amplification of 16S rrNA genes from different bacterial species. Microbiology 142: 1107-1114.keskkonnaproovide sekveneerimine 16S rDNA ja kimääride tekekeskkonnaproovide sekvene rimine 16S rDNA ja kimääride teke: sagedasem, mida sarnasem DNA, mida pikem loik, mida lyhem polymerisatsiooniaeg, mida suurem tsüklite arv; CHIMERA-CHECK programmile viited
Amphinema sp, Lact delic, Tom ferruginea
Wang Q, He XH, Guo L-D. 2012. Ectomycorrhizal fungus communities of Quercus lianotungensis of different ages in a northern China temperate forest. Mycorrhiza. In press.
Wang R-F, Beggs ML, Robertson LH, Cerniglia CE. 2002. Design and evaluation of oligonucleotide-microarray method for the detection of human intestinal bacteria in fecal samples. FEMS Microbiol. Lett. 213: 175-182.16S rDNA probed 40 nu (20sed ja 30sed ei andnud signaali); 60 probet: 3 igale liigile. Täpsus teadmata!!!16S rDNA probed 40 nu (20sed ja 30sed ei ndnud signaali); 60 probet: 3 igale liigile. Täpsus teadmata!!! Ei mingit normaliseerimist, statistikatEi mingit normali eerimist, statistik t
Wang W, Tsuneda A, Gibas CF, Currah RS. 2007. Cryptosporiopsis species isolted from the roots of aspen in central Alberta: indentification, morphology, and interactions with the host, in vitro. Can. J. Bot. 85: 1241-1226. 
Wang X-Q, Tank DC, Sang T. 2000. Phylogeny and divergence times in Pinaceae: evidence from three genomes. Mol. Biol. Evol. 17: 773-781. männiliste teke juura-ajastu lõpus. Fülogenees: basaalne Cedrus (((Pinus(Picea+Cathaya))+(Pseudotsuga+Larix)) + (Tsuga+Pseudolarix+Abies+Keteleeria)). Kalibreering: Pinus-140MYAmänniliste teke juura-ajastu lõpus. Fülogenees: bas alne Cedrus (((Pinu (Picea+Cathaya))+(Ps udotsuga+Larix)) + (Tsuga+Pseudolarix+Abies+Keteleeria)). Kalibreering: Pinus-140MYA
Wang X-R, Szmidt AE. 2001. Molecular markers in population genetics of forest trees. Scand. J. For. Res. 16: 199-220. RFLP, SCCE, AFLP jt: ülevaade puude kohta; sekv tähtsuse ja areng, eeldused, kasutusvõimalusederitaimedel ja eriDNA piirkondadel erikiirus, uurimismeetodidallosüümanalüüs vs DNA eetodid
Wang Y, Hall IR. 2004. Edible ectomycorrhizal mushrooms: challenges and achievements. Can. J. Bot. 82: 1063–1073.
Wang Z, Binder M, Schoch CL, Johnston PR, Spatafora JW, Hibbett DS. 2006. Evolution of helotialean fungi (Leotiomycetes, Pezizomycotina): a nuclear rDNA phylogeny. Mol. Phyl. Evol. 41: 295-312. Helotiales: LSU + SSU +5.8rDNA. Geoglossum-Sarcoleotia on teistest palju basaalsem haru. Rhytismatales ja Lophodermium-Pilidium on võimalikud sõsarrühmad Helot ss-le. Erysiphales paikneb Helotiales ss. Sees. Helotiales ss. Esindab kõikvõimaliike troofilisi vorme v.a. samblikke
Wang Z, Johnston PR, Takamatsu S, Spatafora JW, Hibbett DS. 2006. Toward a phylogenetic classification of the Leotiomycetes based on rDNA data. Mycologia 98: 1066-1076. Leotiomycetes fülogenees
Wang Z, Johnston PR, Yang ZL, Townsend JP. 2009. Evolution of reproductive morphology in leaf endophytes. PLoS One 4: e4246. Helotiales: VKd on redutseerunud lehtedel olevatel endofüütsetel vormidel
Wang Z, Nilsson RH, Lopez-Giraldez F, Zhuang W-Y, Dai Y-C, Johnston PR, Townsend JP. 2011. Tasting soil fungal diversity with earth tongues: phylogenetic test of SATé alignments for environmental ITS data. PLoS One 6: e19039.Geoglossales INSDst ITS. SATe aligneeringud
Austraalia Asteraceae subF Inuleae on u pooled ECM, sh kõik on 1-a rohttaimed; puud ja puhmad on AM, teised subF on AM. Sünteesitud mullal mingi tundmatu kottseenega. Üks liik ka looduses ECM, teisi ei teaAustraalia Asteraceae subF Inuleae on u pooled ECM, sh kõik on 1-a rohttaimed; puud ja puhmad on AM, teised subF on AM. Sünteesitud mullal mingi tundm tu ottseenega. Üks liik ka loodus s ECM, teisi ei tea
Warcup JH, Talbot PHB. 1967. Perfect states of Rhizoctonias associated with orchids. New Phytol. 66: 631-641.
Muciturbo: hüpogeiliste viljakehadega ECM Pezizales: teleomorfi ja anamorfi iseloomustus, kasvavad eukalüptidega, peale põlengut mood viljakehi. Mantel õhuke, HN fragmentaalne. Sarn Ruhlandiella. Puhaskult sünt ECM paljude peremeestaimerühmadegaMuciturbo: hüpogeiliste viljakehadega ECM Pezizales: teleomorfi ja anamorfi iseloomustus, kasvavad eukalüptidega, peale põlengut mood viljakehi. Mantel õhuke, HN fragmentaalne. Sarn Ruhlandiella. Puhaskult sünt ECM paljude peremeestaimerühmadega
Warcup JH. 1971. Specificity of mycorrhizal association in some Australian orchids. New Phytol. 70: 41-46.
ECM puud austraalias: Myrtaceae, Casuarinaceae, Rhamnaceae, mimosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Thymeliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Goodeniaceae, Stylidiaceae
Warcup JH. 1981. The mycorrhizal relationships of Australian orchids. New Phytol. 87: 371-381.
Warcup JH. 1985. Ectomycorrhiza formation by Glomus tubiforme . New Phytol. 99: 267-272. 
Warcup JH. 1985. Rhizanthella gardneri  (Orchidaecea), its Rhizoctonia  endophyte and close association with Melaleuca uncinata  (Myrtaceae) in western Australia. New Phytol. 99: 273-280.
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
Warcup JH. 1988. Mycorrhizal associations of isolates of Sebacina vermifera . New Phytol. 110: 227-231.
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
Endogone ja Sclerogone spp -mantel õhuke kuni paks, rakusis kolonis pole, HN norm
Inuleae (AUS Asteraceae) mood kas EcM ja VAM või VAM, sõltuvalt fülogen. PositsioonistInule e (AUS Aster ceae) mood kas EcM ja VAM või VAM, sõltuval  fülogen. Positsioonist Inuleae (AUS Asteraceae) mood kas EcM ja VAM või VAM, sõltuvalt fülogen. Positsioonist
domin kottseened 70-95% (s.h. Ruhlandiella, Muciturbo -Viljakehade mood põhjal taassünteesil puhaskultuurist, nähti ka identifitseerimata anamorfe), kandseentest Laccaria
Thanatephorus gardneri mood ECM Melaleucal ja eukalüptidel
Warcup JH. Symbiotic germination of some Australian terrestrial orchids. New Phytol. 72: 387-392.
bakterite diversiteet: lühiülevaade, Curtis2002 kommentaar, bakterite molekulaarne liigidefinitsioon (97% SSU = 70% DNA-DNA reass kineetika); 16S rDNA põhjal ei saa vastust funktsioonidele. PCR põhjustatud nihe ei võimalda obj hinnata B BD proovisbakterite diversiteet: lühiülevaade, Curtis2002 kommentaar, bakterite molekulaarne liigidefinitsioon (97% SSU = 70% DNA-DNA reass kineetika); 16S rDNA põhjal ei saa vastust funktsioonidele. PCR põhjustatud nihe ei võimalda obj hinnata B BD proovis
Wardle DA et al. 1999. Plant removals in perennial grassland: vegetation dynamics, decomposers, soil biodiversity, and ecosystem properties. Ecol. Monogr. 69: 535-568.er nevate troofiliste rühmade sõltuvus taimede funktsionaalsest mitmekesisusest: väike; tugev vaid taimkatte puudumise korral
Wardle DA, Bardgett RD, Klironomos JN, Setälä H, van der Putten WH, Wall DH. 2004. Ecological linkages between aboveground
and belowground biota. Science 304: 1629-1633.maapeal ed ja maaalused seosed: ülevaade
Wardle DA, Bonner KI, Nicholson KS. 1997. Biodiversity and plant litter: experimental evidence which does not support the view that enhanced species richness improves ecosystem function. Oikos 79: 247-258.
Wardle DA, Lindahl BD. 2014. Disentangling global soil fungal diversity. Science 346: 1052-1053.
Wardle DA, Yeates GW, Barker GM, Bonner KI. 2006. The influence of plant litter diversity on decomposer abundance and diversity. Soil Biol. Biochem. 38: 1052-1062.kõdulagunemine: kõdu segu efekt on adit ivn . Mullaloomadele mõjub mitte BD, vaid taimeliikide identiteet!
Wardle DA, Yeates GW, Williamson W, Bonner KI. 2003. The response of a three trophic level soil food web to the identity and diversity of plant species and functional groups. Oikos 102: 45-56.taime e liigirikkus p r se j  funktsionaalsed grupid ei mõjuta niivõrd mikr obide BD kui seda teevad individuaalsed taimeliigid; mõju mikroobide troofilistele rühmadele suur, ent see puhverdub 3, 4 karnivooride rühmasbloc ed 1-way ANOVA MANOVA asemel ilma bonferronita
Wardle DA, Zackrisson O, Hörnberg G, Gallet C. 1997. The influence of island area on ecosystem properties. Science 277: 1296-1299. saare suurusest sõltuvad taimekooslused: kovariatsioon: suured saared põlevad sagedamini, sest on suurem tõenäosus välguks. Seal madalam BD, väiksem C/mass, õhukesem huumus, suurem [N] huumuses ja lehtedes; kiirem lagundamine
Wardle DA. 1999. Is "sampling effect" a problem for experiments investigating biodiversity-ecosystem function relationships? Oikos 87: 403 -407.ülddiversiteediuur ngud: probleemid, ämbrid, korrektne katse püstitus ülddiversiteediuuringud: probleemid, ämbrid, korrektne katse püstitus
Wardle DA. 2006. the influence of biotic interactions on soil biodiversity. Ecol. Lett. 9: 870-886. taimede liigirikkuse ja muude tunnuste/funktsioonide stimuleerivad mõjud mullaelustiku BD-le otseselt ja kaudselt
Wariishi H, Valli K, Gold MH. 1992, Manganese (II) oxidation by manganese peroxidase from the basidiomycete Phanerochaete chrysosporium. J. Biol. Chem. 267:23688-23695. MnP: mehanism, kineetika, kelaatorid, aktiivsus
Waring BG, Averill C, Hawkes CV. 2013. Differences in fungal and bacterial physiology alter soil carbon and nitrogen cycling: insights from meta-analysis and theoretical models. Ecol. Lett. 16: 887-894.seente-bakte ite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
Warren JM, Brooks JR, Meinzer FC, Eberhart JL. 2008. Hydraulic redistribution of water from Pinus ponderosa trees to seedlings: evidence for an ectomycorrhizal pathway. New Phytol. 178: 382-394.hydrauliline lift: maha saetud puukändudele joodetud vesi ja deuteerium jõuavad 3 nädalaga läbi mükoriisaseente ka noortele puudele kuni 6.5 m raadiuses
Warren JM, Brooks JR, Meinzer FC, Eberhart JL. 2008. Hydraulic redistribution of water from Pinus ponderosa trees to seedlings: evidence for an ectomycorrhizal pathway. New Phytol. 178: 382-394.
Waterman RJ, Bidartondo MI, Stofberg J, Combs JK, Gebauer G, Savolainen V, Barraclough TG, Pauw A. 2011. The effects of above- and belowground mutualisms on orchid speciation and coexistence. Am. Nat. 177: E54-E68.
Waterman RJ, Bidartondo MI. 2008. Deception above, deception below: linking pollination and mycorrhizal biology of orchids. J. Exp. Bot. 59: 1085-1096.
Malaisia: eri dipterok perek-del dominadid kattuvad: Huvitavatest Sarcodon thwaitsei, Laccaria vinaceoavellanea
Malaisia: eri dipterok perek-del dominadid kattuvad: Huvitavatest Leccinum sp
Watling R. 2001. Australian boletes: their diversity and possible origins. Aust. Syst. Bot. 14: 407-416. Boletales poroidsed perek Austraalias ja seosed Aasia ning Lõuna-pooleraga: Boletus, Boletellus, Tylopilus, Pulveroboletus, Phylloporus tihedad sidemed Kagu-Aasiaga -arvab et tulnud Kagu-Aasiast koos puudega. Paxillus -sidemed L-Am ja NZL Nothofagusega. Gyroporus castaneus, Phlebopus portentosus kosmopoliidid
Watling R. 2001. The relationships and possible distributional patterns of boletes in south-east Asia. Mycol. Res. 105: 1440-1448. Boletales: er perek Boletus SE aasias v liigirikas. Käib läbi kõigi troop perek orientaalbiogeo.Heimiella on seot eri Fagaceae perek-dega; Suillus troop männikutes ü harv; Tylopilus -Austrealaasias v palju liike. Boletus spectabilis ja B. Xylophilus kasvavad puidul. Paxillust vaid 2 liiki. Pakub et ka Eugenia syn Syzygium mood EcMBol tales: er perek B letus SE asia  v liig rikas. Käib läbi kõigi troop perek rientaalbiogeo.Heimiella on seot eri Fagaceae perek-dega; Suillus troop männ kutes ü harv; Tylopilus -Austrealaasias v palju l ike. Boletus spec abilis ja B. X lophilus kasvava  puidul. Paxillust vaid 2 liiki. Pakub et ka Eugenia syn Syzygium mood EcM
Watling R. 2005. Fungal conservation: some impressions -a personal view. Exotic species and fungi: interactions with fungal, plant, and animal communities. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 881-896.
Sclerodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik nagu Pisol.; Gyroporus -palju liike N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Boletinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus tropicus on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella on Sclerod sugulane, Chamonixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugulane. Sclerogaster, Octavianina, Wakefieldia mood Octavianinaceae. Calostoma on arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja DiplocystisSc erodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik agu Pisol.; Gyroporus -p lju liik  N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Bo etinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus t pic s on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella o  Sclerod sugulane, Chamo ixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugul ne. Sclerog ster, Octavianina, Wakefieldi  mood Octavianinaceae. Calostoma n arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja Diplocystis
Watve MG, Gangal RM. 1996. Problems in measuring bacterial diversity and a possible solution. Appl. Environ. Microbiol. 62: 4299–4301. prokarüootide BD indeks -liikideks tegemisest sõltumatu, põhineb OTUde keskmisel kaugusel; võtab arvesse kõrgemaid taksoneid; normaliseeritud vorm
Webb CO, Ackerly DD, Kembel SW. 2008. Phylocom: Software for the Analysis of Community Phylogenetic Structure and Trait Evolution, Version 4.0.1. Available from URL: http://www.phylodiversity.net/phylocom/.
Webb CO, Ackerly DD, McPeek MA, Donoghue MJ. 2002. Phylogenies and community ecology. Annu. Rev. Ecol. Syst. 33: 475–505.süstemaatika abil liikide grupeerimine, tegemaks analüüse: ülevaade
Webb CO, Cannon CH, Davies SJ. 2008. Ecological organization, biogeography, and the phylogenetic structure of tropical forest tree communities. In: Carson W, Schnitzer S (eds). Tropical Forest Community Ecology. Wiley-Blackwell: Oxford, UK. Pp. 79-97.troopika puukoosluste fülogeneetilise võrdle ise idee
Webb CO, Gilbert GS, Donoghue MJ. 2006. Phylodiversity-dependent seedling mortality, size structure, and disease in a bornean rain forest. Ecology 87: S123-S131.evol ökol: Borneol seemikute ellujäämus sõltub nii sama liiki seemikute kui sõsarliikide tihedusest. Mida suurem on sõsarliikide fülogen mitmekesisus seemikute ja puude seas, seda suurem on seemikute ellujäämus. Selet patogeenidega, kel teatud spetsiifika, mis tõen suurem lähitaksonites.
Webb CO. 2000. Exploring the phylogenetic structure of ecological communities: An example for rain forest trees. Am. Nat. 156: 145–155.evolutsiooniline ökoloogia: sarnasemad liigid sarnasemates kasvukohtades vrd juhuslikuga. Evol superpuu põhjal sõlmede kauguse jr arv indeksid. Toimib vihmametsa puude kohta Borneol. Plottides fül sarnasemad liigid kui juhuslikult regionaalsest liigifondist võetud liigidevolutsiooniline ökoloogia: sarnasemad liigid sarnasemates kasvukohtades vrd juhuslikuga. Evol superpuu põhjal sõlmede kauguse jr arv indeksid. Toimib vihma etsa puude ko ta Borneol. Plottid  fül sar asemad liigid kui juhuslikult regionaalsest liigifondist võetud liigid
Weber A. Karst J, Gilbert B, Kimmins JP. 2004. Thuja plicata exclusion in ectomycorrhiza-dominated forests: testing the role of inoculum potential of arbuscular mycorrhizal fungi. Oecologia 143:148-156.
Weber AT, Pawlowski J. 2013. Can Abundance of Protists Be Inferred from Sequence Data: A Case Study of Foraminifera? PLoS One 8:e56739. mock community: Foraminifera - saab anda kvantitatiivse hinnangu enamikus kooslustes kui arvest RDNA koopiate arvu. See erin 10k-30k/rakk
Weber J, Díez J, Selosse M-A, Tagu D, Le Tacon F. 2002. SCAR markers to detect mycorrhizas of an American Laccaria bicolor strain inoculated in European Douglas-fir plantations. Mycorrhiza 12: 19–27.SCAR m rkerid Laccaria bicolor N238le. RAPD unikaalsete bändide põhjal. N238 sageli heterokarüootne, monospoorsetel järeltulijatel mõnikord alleel olemas, mõnikord mitte. Enamasti teised Laccaria liigid ei amplifitseeru SCAR praimeritega, teised seened jm organismid kunagi ei amplifitseeru. Saadi kergesti kätte ka mükoriisadest.
Weber MG, Agrawal AA. 2012. Phylogeny, ecology, and the coupling of comparative and experimental approaches. Trends Ecol. Evol. In press. 
Weden C, Danell E, Camacho FJ, Backlund A. 2004. The population of the hypogeous fungus Tuber aestivum syn. T. Uncinatum on the island of Gotland. Mycorrhiza 14: 19-23.Tuber aestivum levinud Gotlandile tõenäoliselt vaid ühe lainenaRAPD Tuber aestivum
Weden C, Danell E, Tibell L. 2005. Species recognition in the truffle genus Tuber -the synonyms Tuber aestivum and Tuber uncinatum. Environ. Microbiol. 7: 1535-1546.Tuber aestivum Rootsis: täpset sisserändepäritolu ei suudetud näidata, sest sekventsid kuulusid mitmesse klaadi, mida jagati paljude L-Eur regioonidegaTuber aestivum = Tuber uncinatum ITS põhjal. Erinevused viljakehade ja eost  küpsusastmest. 
Weden C, Ericsson L, Danell E. 2001. Tryffelnyheter fran Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 95: 205-211.
Weden C, Pettersson L, Danell E. 2009. Truffle cultivation in Sweden: results from Quercus robur and Corylus avellana field trials on the island of Gotland. Scand. J. For. Res. 24: 37-53.
Wedin M, Döring H, Gilenstam G. 2004. Saprotrophy and lichenization as options for the same fungal species on different substrata: environmental plasticity and fungal lifestyles in the Stictis–Conotrema complex. New Phytol. 164: 459–465Stictis ja Conotrema: lihhenis ja mittelihhenis s proobne kottseen on jaotunud samade seeneliikide vahel Stictis ja Conotrema: lihhenis ja mittelihhenis kottseen on jaotunud samade seeneliikide vahel
Wei J, Agerer R. 2011. Two sebacinoid ectomycorrhizae on Chinese pine. Mycorrhiza 21: 105–115.
Humaria, Trichophaea vf woolhopeia, Geopora, Geopora-Tricharina sp
Weiblen GD, Webb CO, Novotny V, Basset Y, Miller SE. 2006. Phylogenetic dispersion of host use in a tropical insect herbivore community. Ecology 87: S62-S75.herbivoorsete putukakooslused on sarnasemad fülogeneet lähedasematel peremeestaimedel. Spetsialiseeritus erines suuresti putukarühmiti
Weidemann HN. 1998. Pavisning av Helvella  ektomykorrhiza hos Dryas  og Salix  ved hjelp av taxon-selektive nrDNA baserte Helvella -primere. Cand. Sci. Thesis. University of Oslo, Oslo, Norway.Helvella-spets praimerid
Weir JR. 1921. Thelephora terrestris, T. fimbriata , and T. caryophyllea  on forest tree seedlings. Phytopathology 11: 141-144.
Weir JT, Schluter D. 2007. The latitudinal gradient in recent speciation and extinction rates of birds and mammals. Science 315: 1574-1576.Liigiteke j  väljasur mine on suurem temp-boreaalsetel aladel ,kus kliimamuutused on tugevaimad; troopika suuremat liigirikkust mõjutab vähene väljasuremineLiigiteke ja väljasuremine on suurem t mp-boreaalsetel aladel ,kus kliimamuutused on tugevaimad; troopika s uremat liigirikkust mõjutab vähene väljasuremine
Weiss M, Oberwinkler F. 2001. Phylogenetic relationships within Auriculariales and related groups-hypothesis derived from nuclear ribosomal DNA sequences. Mycol. Res. 105: 403-415.heterobasidiomycota: ITS, LSU Heterobasidiomycota: Tremellales, Auriculariales, Sebacinaceae
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kõdulagunemine: varise BD mõjutab pos seda lagundavate mikroobide Funktsionaalset BDd (PLFA)
Tomentelloid trühvlid ECM-seened Orhideed, monotrop, MHpatogeenid, herbiv saprotroofid
1. artikkel 454 pürosekv-st. Teeb vigu enamasti homopolümeerides ja sekventsi viimases kolmandikus
13-19% NGS on artefactid ja 27-54% potentsiaalselt artefaktid. LSU puhul on neid rohkem. Soovit eemaldada singletonid ja Illumina puhul OTUd, mida alla 10.
18S ei suuda eristada meiofauna liike nii hästi kui COI. Peaks kasutama 99.5% thresholdi.
18S rDNA: bakteritel täispikal sekventsil parem resolutsioon; enamik singletonidest on tõenäoliselt vigased järjestused
18S setete meiofauna 454ga. All18SF ja ALL18SR praimerid, mis on perfect match 80% ja 89% vastavalt eri eukarüootidele
454 - 18S nematoodidele; soovit korrekteerida rRNA koopianumbrit
 Leidsid takson-spetsiifilised thresholdid eri organismidele ja markeritele 454: eri praimerid ITS2 seentele, trnF plastiididega eukarüootidele, SSU kõigile. Univ-praimer on paljude hälvetega ning ei oma piisavalt resolutsiooni; Soovitavad kasutada altern univ-praimerit parema resolutsiooniga. Leidsid takson-spetsiifilised thresholdid eri organismidele ja markeritele
Acacia noise removal: 100x kiirem kui Ampliconnoise, ent sarn täpsus, toob sisse vähem vigu
Amazonias: seente kooslus ja puude kooslus omavahel seotud. ANDMETES on varjatud kasvukohatüübi efekt, mis eriti mõjutab seente liigirikkust. 454 ITS1
A-tag parem 3 x kui T-tag; väga haruldased amplikonid olid üle-esindatud sekventside seas; üks primeri mismatch langetab suht arvukust u 5-10 x.
RAREFACTION online proge
bakterid setetes: vee konts põhjal arv O2 konts on suurim faktor
bioinformaatilised probleemid ja lahendused NGS analüüsiks. Surnud organismide DNA on lagunenud kuni 150 bp fragmentideks.
ca 33% bakterite V6 järjestustest on püro põhjal valesti klassifitseeritud kui võrrelda RDP andmebaasiga
COI ei sobi metabarcoding jaoks, kuna praimerite mismatch ja tugev bias.
COI ei sobi metabarcoding jaoks, kuna v tugev primeri bias
COI super-degenereerunud praimerid annavad paremaid tulemusi kui tava-Folmeri praimerid, ent osad taksonid siiski puudu. Kõiki variante pole võimalik arvestada, kuna spetsiifilisus kaob
COI triipkoodi sekveneerimine 454 meetodiga. Müned kontaminandid, heteroplasmiat, üldjuhul kõik indiviidisisesed variandid y 98% sarn
domeenide, mitokondrite ja plastiidide automaatne eristus SSU põhjal
ei tohi kasutada Chao, ACE jms. Kui siis kasutada võrdsustatud sekv arvu proovi kohta
Environmental barcoding termin; CO1 jõe putukate uurimiseks
eukarüoodid merevees: 18S rDNA pürp vs traditsiooniline single-cell PCR - üldiselt sarnane, ent erinevused rühmades, kus on teada suured rDNA koopiate erinevused (alveolaadid); 454 puhul on ohtrushinnangud vähemtäpsed, sest analüüsitakse ka puhkeolekus rakke; ilmselt erinevused ka rakkude lüüsumisvõimes
eukarüoodid merevees: 18S RDNA: V4 ja V9 regioon annavad 2,5x erinevaid BD tulemusi ja 7x erinevaid homopol tulemusi; hõimkonnad on võrdeliselt esindatud, ent dinoflagellaatide sugukonnad v ebavõrdselt
eukarüoodid mullas ja vees: 18S, sest CO1 ei sobi paljudele mikroobidele sh nematoodidele; Universaalsete euk praimerite mismatchid seentel, molluskitel jpt-l
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
Galaxy pipeline metagenoomidele: suur puudus referents-andmetest, mmillest tuleneb väga suur seltsi-tasemel ebatäpsus (palju inimsekventse)
hierarhilise klasterdamise meetod, mis arvestab tihedusfunktsiooni. Tulemus sarnaneb ESPRIT-tree meetodile. ITS jörjestuste väljalõikamine alternatiivsel moel PFTOOLS paketiga
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
Illumina andmete töötlemine: soovit kasut ainult 1 ahelat. Soovit. Mock-communityt. Helvella spp ei saa kahepoolseid ega reverse sekventse
Illumine paired end andmetöötlus mothuris. 99% vigadest on suva asendused, qual v21, 
invasiivsed palmid assots väga generalistide seentega invas-mullas
ITS1 454 seentekooslused Sveitsis 700 km2 alal 200 alal: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fülogen beta-BD korrel taimede funktsionaalse beta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seenekooslust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeruseente oslused Sv itsis 700 km2 alal 200 al l: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fü ogen beta-BD korrel taimede funktsion als  b ta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seeneko slust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeru
ITS1F-ITS2 kehvem kui ITS3-ITS4 ja ITS86F-ITS4. PCR replikaadid annavad eri tulemusi
ITS2: SWE kuusikute vanusereas - BD kasvab, EmH biomass max 10-30 a metsades enne hõrendamist
Lyman liustiku alt vabanenud alad: enim Hypocreales ja Mortierellales ja Helotiales. Seente elurikkus ei muutu liustikust kaugenedes, ent bakteritel väheneb. Seente elurikkust ja koosseisu mõjutas eri taimede lähedus vähem kui baktereid.
käte baktereid mõjutab inimese sugu, pesemiisest möödunud aeg, käelisus
kimääride teke on suurem kõrgema Bdga kooslustes ja pigem erinevamate sekventsidega kooslustes; kimääritekkekoht on tavaliselt konserveerunud paigas, ei sõltu GC ega AT rikkusest.
kimääride teke: tüüpiliselt SSUs 15-20%; sarnasematel järjestustel rohkem kimääre; samu kimääre võib olla rohkem kui 1 koopia, sest break-point on sama ja korduvalt tek uued; metagenoomi-analüüsides SSU kimääre palju vähem; Proge ChimeraSlayer
kloneerimine vs 454: kloneerides ei tulnud Glomalest , 454 ei saanud Cenoc. 454 eelistas kõrge G+C; kloeneetimine A+T järjestusi. PCR replikaadid väga sarn omavahel
konkreetse järjestuse pürosekv korrektsete tulemuste saamiseks peab similarity olema 97% ja per-base error probability </=0.2. Muidu v palju artefakte homopol tõttu. Said 0.03 kontaminantseid järjestusi teistelt bakteritelt
loomsele planktonile: COI üldpraimerid ei sobi, kuna selge bias. 18S võttis kõige laiemalt
määramine referents-aligneeringu vastu. Integreeritud MEGANisse
makaagi soolestikus - põhierinevused inimese, makaagi ja hiirte vahel, ent ka haigestumise ja sugude vahel (UniFrac). Eeldavad et pürosekv vead akumul sekventside vahel juhuslikult
metabarcoding termin metageneetika kohta; edukalt kasutasid putukate DNA segude peal mitmest proovialast. Valideerimiseks määratud isendid tohutus koguses
metabarcoding vs barcoding: vaja standardiseeritud lähenemist. Markereid peaks olema mitu, üks neist ametlik triipkood; markerid peaks olema kindlasti liigi-tasemel resolutsiooniga, sest muidu magatakse maha patogeenid jm, olulised taksonid; Markerid peavad olema soovit. aligneeritavad et kasutada fülogeneetikas. Soovit tekitada standard lahendused bioinf analüüsiks ja OTUde nimetamisel, et oleks võrreldavad.
metagenoom mikroobidel vs mulla soojendamine 2 kraadi võrra: denitrifikatsioon kasvab, geenide suht G+C content kasvab, CO dehüdrogenaas, respiratoorsed geenid kasvavad, bakterite ja seente hõimk muutused väikesed
metagenoomide katvuse määramine: vaja statistiliste testide ja olulisuse jaoks. Üle 2x erineva katvusega proovide võrdlemist peaks vältima. Piisav katvus on 50%, mis mulla puhul tähendab 2-5 GB andmeid ehk u 5-10 Miljonit Hi-Seq sekventsi
Metagenoomika analüüs MEGANIga: kasutab identifitseerimiseks NCBI taksonoomiat
Metagenoomika analüüs MEGANIga: kasutab identifitseerimiseks NCBI taksonoomiat
metagenoomika ja amplikoni-põhine diversiteedianalüüs, metatranskriptoomika vs. Array-põhised tehnoloogiad (Geochip, Phylochip). Avatud meetodite puhul uute hõimkondade ja metabolismiradade avastamine. Amplikonipõhistel on probleem madal reprodutseeritavus ja kvantitatiivsus. Funkts-geenide analüüsi takistab praimeri disain. Shotgun võimaldab assembleerida täisgenoome dominantsetest organismidest; Array puhul geenide/organismide sarnasus. Suht-ohtrus vs. abs ohtrus. Pushib oma arraysid
metagenoomika vs amplikoni-põhine: 64-spp bakteri mock-comm, kus kõigil genoomid sekveneeritud!. 454 puhul selge GC hälve, ent Illuminal mitte. Metagenoom andis ka vasteid muudele Bakt hk-dele. Amplikoni-põhisel analüüsil kasutati 3 eri barcode SSUs. Mõnel väga tugev primer bias, mis seostub mismatchiga, ent teistel mismatch-seost pole. Vähim-kallutatud ülevaate annab Illumina-põh metagenoom.
metagenoomika vs amplikoni-põhine: veeproovid. Metagenoom saab kätte palju rohkemate hüimkondade ja perek 16S regiooni vrd amplikonidega. Bakteritel 0.1% kõigist geenidest on rDNA. PCR-põhised ja metagenoomiandmed pole omavahel võrreldavad ning ka 454 ja Illumina andmed pole võrreldavad. Väidet PCR alahindab haruldaste liikide ohtrust vrd metagenoomiga. 
metaproteoomika lehevarisest: veebr vs mai: taimede osakaal väheneb ja seente oma suureneb; domin kottseened; Glomeromycota polnud; . Tsellulassi tootsid veebr pms Leotiomycetes, mais eri aladel eri kottseened; Ca conc suurenedes ens akt vähenes. Bakterite tsellulaase ei avastatud, seega arv. nad varastavad seente tagant
MID/tag vead: delets pms tootmisel ja indel pyros. Indel tuleb arvestada ka tagide disainil, selleks Levenshtein e edit distance. Ed=3 lubab 1 bp parandada
mida haruldasem on OTU, seda suurema tõenäosusega artefakt; vead tekitavad unikaalseid OTUsid
Miseq Illumina: ITSFI2 praimer; ITS1 regioon: 4M sekventsi, millest jäi 2.6M pärast proovideks jagamist; ühest mullaproovist 1550-3000 OTUt; anniiling temperatuur mõjutas tugevasti OTUde koosseisu; palju unikaalseid OTUsid 52* juures, kõrgematel vähem unikaalseid
mock community: suurem sekveneerimissügavus suurendab täpsust, replikaatide sarnasst ja beta-diversiteeti. GC-content mängib rolli proovide konkureerimisel NGS analüüsis. Soovitavad mitte kasutada Sobs, ega estimatoreid, vaid mitteparameetrilist Shannoni ja Morisita-Horni indeksit, mis ei sõltu sekveneerimissügavusest. Uued praimerid Bakteritele ja Arhedele
monospoorse kultuuri sisene ITS varieeruvus tavaliselt minimaalne; eranditeks Laetiporus, Aspergillus sp, kus >1% sekventse tunduvalt erinevad.
mullaproovide seismise aeg ega temperatuur ei avaldanud mõju bakterikooslusele
müra eemaldamise võtted: trade-off sekventside arvu, keskmise pikkuse ja kvaliteedi vahel: AmpliconNoise vs QIIME; mothur vs acacia. Tulemuste parandamine muutes üksikuid parameeteid.
Neocallismastigomycota loomade kõhus: suguk tasemel paljude loomade sümbiondite kooslused sarn. Ka sisalikel olemas. 1000x erin sekventside arvus
next-generation DNA sekv strat, sh 454 (pms indelid vigadeks), Illumina, AB SoliD, HelisCope. Väga oluline arendada tarkvara ja hinnata sekv vigu; arhiveerimine
next-generation DNA sekv strat, sh 454 , Illumina, AB SoliD, HelisCope.
NS31-AML2 454 vs TRFLP: tulemused kvalit ja kvantit sarnased, ent pyro oli tundlikum ja andis märksa rohkem OTUsid. 
Oxford Nanopore MinION: mediaanpikkus 5500 b, ent kuni 30000 b; kavaliteet 1-way 70%, 2-way 85% õigeid
Oxford Nanopore MinION: mediaanpikkus 5500 b, ent kuni 30000 b; pms vead on mitmesed insertsioonid ja N
palju praimereid multipleksitud taimedele ja loomadele eri geenipiirkondadele, sh plastiid, ITS2 ja mtDNA
paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.
PCR bias: AT ja GC rikkad piirkonnad, kus kumbagi üle 90% on v raske amplifitseerida Phu polümeraasiga. Aitab segu-polõmeraasi ja keemia kasutamine. PCR-vabadel tehnoloogiatel hälve on väiksem. Ka Illuminal endal on mitmed seotud vead
PCR replikaatide arv ei mõjuta liigirikkust ega BD-indekseid; Illumina toodab 2x rohkem liike kui 454, ent 3 altern põhjust: 30x rohkem sekventse, ITS1 vs kogu-ITS, platvormi-spets.
PCR-järgne DNA replikats on eriti metagenoomide, vähem rDNA geenide 454 anal artefakt
PCR-põhised meetodid ei kõlba kvantifitseerimiseks. 20-kordsed erinevused eri seentel; osa seeni on viletsama kvalit-skooriga, esineb palju autapomorfseid vigu, mis ei tule välja kvaliteedikontrolliga; 
PCR-vaba rikastatud mtDNA CO1 ja rDNA sekveneerimine Illumina HiSeq 2000 platformil.
pH määrab bakterite BD (unimod pH6-7) ja koosluse struktuuri
pipeline kirjeldus: assambleerimine, esmane trimm, kehvade eemaldamine, kehvade nukleotiidide maskimine, Tagide tundmine, reverse-complementary, ITS ja LSU eraldamine, 
praimerite tagide konstrueerimine. Pyro produktide arv võib tagiti erineda 10x
preeriamullas. ITS1 praimer ei kõlba. Esindatud kõik seente hõimk: kottseentest (41%) domin Onygenales, Pertusariales, Pleosporales, Hypocreales (Helotiales ja Pezizales 2%); kandseentest (54%) Agaricales, Cantharellales ja Atheliales. Liigirikkus ja BD vähenesid sügavuti; 25 OTUt rohkem pinnapoole, 8 OTUt eelistasid sügavamat mulda. 600-1000 sekventsi proovi kohta pole piisav
produktid kuni 400 bp: lühemaid produkte valitakse 454s, >400 bp pole enam vahet. >1000 bp sekv edukus 10%. Arv kehva primerite sobivus vähendab BD, seetõttu tuleb lisada degener posits.
programm PyroNoise suurendamaks 454 andmete täpsust ja analüüsi kiirust; eraldab ka kimääre
Quercus spp Kansases linnas vs maal; vs aastaajad; lühikesed jupid annavad piisavalt head taksonoomilist infot
pH gradient ei mõj liigirikkust ega DNA arvukust, ent oluliselt määrab koosluse str. Helotailes eelsitab happelist, Hypocreales aluselist
seened siseruumide tolmus: oluline geograafiline regioon/kliima, mitte ehitisetüüp. LROR-F ja LR5-F
segu-DNAst ei peegelda kvantitatiivset aspekti kuidagi. V suured erinevused LSU ja SSU vahel; kui mingit liiki võtta kordades rohkem, ei peegeldu see pürode arvus; 0.6% sekventsidest kimäärid; suutis eristada ka sarnaseid liike kui liikidevah erin > liigisis erin; liigisis var polnud pürosekv artefakt. Arvatav liigirikkuse alahinnang suht madal; kvantit ebatäpsus tuleneb arv PCR probleemisest; soovit kasuta väh 2 PCRi ja väh 2 rmtk ning kvantiteedi määramiseks kasutada madalaimat näitu(???)
sensitiivsus kuni 2.3 x 10-5 1/24 plaadil, mis on u 50000 sekv. Praimerid 18S planktonis
sequence tags suuremahuliseks sekveneerimiseks keskkonnast. Eri tagid ei tekita stat olulist erinevust
simuleeritud lühikesed jupid 16S rDNAst on õnnestunud praimerite valiku korral võimelised tuvastama muutusi mikroobide koosluse struktuuris; vaja andmebaasi pikkade järjestustega
SSU Pipeline bakteritele; ehit ka Ampliconnoise. Puhastatud sekventsidele pakuvad 1% vea-kriteeriumi
standardidmikroarrayde ja metatranskriptoomide uuringutes: kriteeriumid, vajalikkus, metaandmete puudulikkus, falsifitseeritavus jms.
tagide väljatöötamine, millel 3 bp erinevused - 1 mismatch võimaldab töötluse taastada
tamme lehe-endofüüdid: ITS1F-ITS4; sekv ITS4ga ITS2 regiooni! erinevused linna- ja maapuude vahel ning eelkõige sesoonne muster - BD kasvab sesoonselt
Titanium teeb rohkem homopol vigu kui FLX, ent ei tekita juhuslikke insertsioone. SSU V4 vs V9 erinevad suurel määral sekv-vigade poolest, interakteerudes masinaga. Titaniumil singletonide väljajätt suurema mõjuga. Titaniumil võib olla ka suur transversioonide%
trnL taimedele ja ITS1 seentele lemmingute maost. Eraldi analüüside tõttu ei saa seente ja taimede osakaalu dieedis hinnata
vanades andmetes liigselt OTUsid kuna klasterdamismeetodid soosisid seda. Soovit single-linkage eelklasterdamist ja average-linkage klasterdamist ,Pikka saba see siiski ei vähenda. Paljud singletonid on mitte-target lõigud genoomist; kimääre väga vähe, vead olid sekventsides ebaühtlaselt jaotunud; multi-seq aligneering tõstab samuti OTUde arvu vrd paarikaupa laigneeriniguga; >90% artefaktsetest OTUdest olid singletonid, ent esines ka üksikuid doubletone ja tripletone!! Kimääre+kontaminatsiooni 0.03%
vead sekveneerimisel ülehindavad BDd, eriti Chao-hindajate kasutamine. Soovit kasutada vähe sekventse, et vähendada artef teket; arvustisimul
vead: tingitud arv mitme template seondumisest kuulile; vead ebaproports seega jaotunud. Eriti probleemsed homopolümeersed regioonid; kasvõi üht N sisaldavad järjestused, normaalsest pikemad järjestused
vigade teke: eriti lõpuosas, kokku 10% ilma vigadeta; domin inserts ja delets suva kohtades. U 300-400 bp pealt kvaliteet halveneb järsult; Vigade hulk sõltub ka pos Ptplaadil. Lüj jrk on lüh seepärast et nende kvaliteet on juba algul kesine ja halveneb v kiiresti; 
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ITS praimerid seentel: ITS4 on hea; ITS1F ja ITS5 mõõdukad. ITS1F ei amplifitseeri mitmeid seenerühmi. ITS4B vilets - spets kandseentele, ent jätab välja paljud rühmad
HMM-põhine ITS Extractor ITSx
seened vs CO2, temp tõus, induts põud: ohtrusele ja liigirikkusele pole olulist efekti; kooslustes domineerib Archaeorhizimycetes73% kuivas ja 95% niiskes, ent eri töötlustega aladel eri alarühmad. Koosluse struktuuri mõjutab nii seentel kui bakteritel induts põud, ent CO2 ja temp polnud olulised seened vs CO2, temp tõus, induts põud: ohtrusele ja liigirikkusele pole olulist efekti; kooslustes domineerib SCGI, ent eri töötlustega aladel eri alarühmad. Koosluse struktuuri mõjutab nii seentel kui bakteritel induts põud, ent CO2 ja temp polnud olulised
AM praimerid: parim ja esinduslikum on Krügeri fragment ja soovitus NGS jaoks on ITS7o-ITS4: ITS2 regioon
LSU homobasidiomütseedid. 12 peaklaadi: euagaric; boletoid (athelioid); hymenochaetoid (corticioid); phlebioid; russuloid; polyporoid (trechisporoid); thelephoroid; gomphoid; cantharelloid
Nilsson RH, Tedersoo L, Ryberg M, Kristiansson E, Hartmann M, Unterseher M, Porter TM, Bengtsson-Palme J, Walker DM, de Sousa F, Gamper HA, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Edgar RC, Abarenkov K. 2015. A comprehensive, automatically updated fungal ITS sequence dataset for reference-based chimera control in environmental sequencing efforts. Microbes and Environments (in press).
connectance võrgustiku analüüsis põhjustab erisusi. Mõju Arvestatakse maha regressioonanalüüsi käigus
blastN ja Naive Bay klassifikaator ning ITS1, ITS2 ja LSU annavad sama täpseid määranguid duguk tasemel. Täpsus sama ITS2 puhul. Ka perk-tasemel. Koos bootstrapi 50% arvutamisega on NBC täpseim
Mothur - sekventsipõhiste analüüside statistika
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ITS1 ja ITS2: resolutsioon liigitasemel on paljudes taime- ja loomaperekondades parem kui triipkoodistamise geenidel; ITS1 eristab pisut paremmini kui ITS2, ent ITS1 pikkus varieerub rohkem kui ITS2. Vrd viletsaid praimkereid.
Hebeloma: soestumine Salicaceae-ga tek väh 3x, var liikide vahel väike, näitab kiiret radieerumist hiljuti cruliniforme rühmas. Bioloogiliste liikide vahel tihti erinevusi pole
Hebeloma velutipes: dikaarüon sisaldab kaht monokaarüonit (lahknevad 50/50), mille ITSid on vaid 92% identsed. Arv. On tegu vana hübriidliigi, mitte korduvate uute hübridis sündmustega, sest s. O laialt levinud. Need 2 ITS tüüpi on sarnased eri biol liikideleHebeloma sp.
Hebeloma crustuliniforme kompleks: bioloogilised liigid pooleldi sobimatud; mõni tundub olevat kahe teise hübriid tuuma ja mt DNA põhjal (IGS vs CTB); liigiteket on mõjutanud geogr. Asukoht, eri peremehed ja eri viljumisajad. Mitmed taksonid on tek just peremeestaime järgi
Hebeloma crustuliniforme kompleks: 22 bioloogilist liiki, mis on paiguti parafüleetilised ning morf eristamatud. Kompromissina 4 feneetilist liiki
Cephalanthera longifolia albiinod vs FS taimed -kolonis Tomentella-Thelephora liigid, mille poolest albiinod ja FS isendid ei erinenud; lisaks Ceratobasidium, Helotiales, SordM ja mitmed erinevad EcM seened. Albiinodel kõrgem N konts ja d13C; paljudel orhideedel N ja vähematel C miksotroofsus
Abarenkov K, Tedersoo L, Nilsson RH, Vellak K, Saar I, Veldre V, Parmasto E, Prous M, Aan A, Ots M, Kurina O, Ostonen I, Jõgeva J, Halapuu S, Põldmaa K, Toots M, Truu J, Larsson K-H, Kõljalg U. 2010. PlutoF – a web based workbench for ecological and taxonomic research with an online implementation for fungal ITS sequences. Evol. Bioinform. 6: 189-196. 
Bakterite mass-sekv planktonist: 516 OTUt (algselt 1067, millest enamus olid kimäärid). Barcoding kriteerium 99%, prooviti ka 98% ja 97%,ent erilist vahet polnd
tunnuste erinevuste ajastuse ja jrk analüüs: Ceanothuse (ja tammede) eri alamperek liigid esinevad koos, aga mitte alamperek siseselt
18nu oligod 14C rRNA ja nif geenide tuvastamiseks bakteritel, mängimine formamiidiga, oligotel kompetiitorite kasutamine, 14C-rRNA eraldamine gradienttsentrifuugiga
Fomes




Amaurodoni AUS uus liik. Cunninghami A.viridist peab Tomentellaks. Risomorfid tsentraalsete hüüfidega, v sarn Boletalestele. Märkas, et väga agaralt söövad mullaloomad eoseid, mis on terved peale seedimist -arv levitavad
Tomentella subamyloidea ja T. Radiosa AUSs
Ramaria: subgen Lentoramaria ja Echinoram. Ja asteroram. Isotoopide 15N sign baasil
Entoloma saepium: ECM vs parasiit? Pigem parasiit Entoloma saepium: ECM vs parasiit? Pigem parasiit
viljakehade produktsioon
T. albom., Bankeraceae, Thelephoraceae
Xerocomus ja Gomphidius 
EcM anatoomia põhine seente fülogenees. Kõigi kirjelduste loetelu ja tunnuste lühiülevaade. Gomphoid klaad on v tugev; Thelephora-Albatrellus ja Gomphidius on v sarnased EcM poolest. Thelephora terrestris ja Tom sublil üsna erinevad ja väidet ei saa olla sõsarliigid. Tuberil 2 mantlitüüpi; Geastrum ei mood HN; Eri RM tüüpide, cys ja mantlitüüpide funkts tähtsus.
bakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodika bakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodika
Boletus aereus, edulis, reticulatus Cistus sp-l; Boletus pinophilus ei mood EcM Cistusega
Laccaria, Hebeloma
Guyana torikud, sh. Coltricia verrucata sp nov, Coltriciella navispora sp nov -mõl assots tugevasti lagunenud puidu ja EcM Dicymbe metsadega
IGS2 RFLP Laccaria proxima tüvede eristamiseks sobib PCR produkt 4000 bp, tihti mitu; praimerid, protokolli optimiseerimine Laccaria proxima
Leucogastrales+Polyporoletus ja Albatrellaceae on sõsartaksonid. Am v sagedased maasiseste vk vormid
puguseente teke tavalistest Russulaceae ja Gomphales näitel
eukalypti kitinaasid ja peroksidaasid olid eriti aktiivsed agressiivsete Pisolithuse vahel
OrM: Goodyera repens vs Ceratobas cornigerum: MR taime 32P ylesvott palju ef-sem kui mitte-MR taimel ja EmH-ta MR taimel, ka transpordil pealsetesse; 
Ceratobasidium cornigerum: kõik isolaadid stimul seemnete idanemist, ent kasvu stimul erines isolaaditi väga tugevasti. Aasta aega seisnud isolaadid kaotasid sümbioosi võime
mükoriisasüsteemid troopilises Aasias ja Aafrikas. Troop metsi limit pms P, N vaid valge-liiva ja erikoidide ökosüs-des. Seentest tihti rohkem kasu kasvule kui toitainete lisamisest. MR roll ka arv Al detoksifits. EcM seente BD troopikas arv >= parasvöötmes
Amherstieae (GilbertioD, PellegrinioD, Julbernardia, Brachystegia, TetraBerlinia, Microberlinia, Isoberlinia, Berlinia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus, Aphanocalyx, Didelotia, Cryptosepalum), Detariae (Intsia, Afzelia, Eperua), Papilionoideae(Mirbelieae, Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kahtleb raportites, mis on tegelikult valed. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. 
Kus ja millal tekkisid EcM seened ja taimed esmalt või tek iseseisvalt eri paigus? Seab kaheldavaks dipterokarpide vikariantsuse hüpoteesi ja 135 MY vanuse
Baieesia vs maximum likelihood vs most parsimony. Baieesia meetodid suudavad pakkuda kõrgemat usaldust, eriti lühikeste sõlmede puhul ja tunnuste vähesuse korral. Samas on nad võimelised seal ka eksima. Baieesia posterioorne tõen = p
spooride idanemist stimuleerivad spooride idanemine bakterite mõjul
saproobsetel seentel kändudes, peentes okstes ja ladvajuppides; T-RFLP vs kultuurid vs viljakehad. Eri puiduosades seened viljusid erinevalt, ent arv peenes lagupuidus on olemas ka seened, mis viljuvad ainult jämedel puidul; kult ja viljakehad andsid eritulemuse. T-RFLP tuvastas vaid 5 liiki, seega v vilets
Kapimaa taimede MR staatus: Ericaceae-ErM; EcM pole; NM -Cryophyllidae, Brassicaceae, Crassulaceae, Proteaceae, Santalaceae, Zygophyllaceae, Restionaceae, Cyperaceae
oligonukleotiidprobede andmebaas eeskirjadega nimetamise ja omaduste kohta; http://www.cme.msu.edu/OPD.
RNA hübridiseerimist segavad humiinhapped (seonduvad membraanile), DNA suuremates kogustes( interakts RNAga), polyA suuremates kogustes. Ei soovitata kasutada Dnaase, sest need lagund RNAd teat kohtadest
nodF nestedness arvutamiseks. Võimaldab hinnata mõlema osapoole jaoks eraldi. Kui maatriksis on alla 10% kaetud, teeb vähem vigu kui varasemad meetrikud
anti-nestedness: võib tuleneda mitmest asjaolust - keelatud interaktsioonid ja malalaua-asustus. Ka high-turnover, eriti väheste vaatlustega põhjustab sellist str.
kliimamuutused vüivad soodustada või inh haiguste levikut. Erinevad mehanismmid; modelleerimine
eri koostisega saviosakestega seonduva DNA säilimine, eraldamine ning PCR
Loculotuber gen. Nov. (kasvukoht koos Cistaceae ja Quercusega)
acid phosphatase - aktiivsus mükoriisas sõltuvalt seeneliigist kas HN-s või seenmantlis. Väetades HN-s olev ens-akt suurenes - arv suurem transp taime
ndhF: pärn sosarperek Craigiaga ja sosartriibuse Dombeyoideaga seltsis Malvales. Malvales s.l. holmab ka Cistaceae ja Dipterocarpaceae.
RNA hübridiseerimise plussid miinused; PCR järel kloonide suhtelise arvu lugemine on jama; ARB tarkvara kasutamine
Rhizopogon
mükoriisadest 1-koopia geenide amplif on suur probleem
Tuber spp: maculatum, T. borchii, Sphaerosporella
Tuber spp: maculatum, T. borchii, Sphaerosporella
Pulvinula
Cortinarius Costa Ricas: liigid, mis seotud tamme ja arbutoididega
Sapotaceae jaguneb 3 rühma, kus triibuses Chrysophylleae on Pradosia. Klaad ise täielik kamm. Sõsarperek Chrysophyllum, Synsepalum, Pouteria, Omphalocarpum, Micropholis, Leptostylis, Englerophytum, Delpydora jpt
Enkianthus on basaalne Ericaceae. Arv kõik teised Ericaceae liikmete eellsed olid sarn Enkianthuse moodi puuga
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid TulasnellaRhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacin , Thanatephorus, Ceratobasidium eristamin  d lipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid TulasnellaRhizoctonia kompl ksi ühmad: Helicobasid on, Tulasnella, Sebacina, Th natephorus, Ceratoba idium eristamine dolipoori j par nt soo  ultrastruktuuri järgi, k t rimorfolo gia, sh sklerootsiumide jr; d 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid TulasnellaRhizoctoni  kompleks  rühm d: Helicobasidion, Tulasnella, Seb cina, Thanat phorus, C ratobasidium er stamine dolipoor  j p rentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsi m d  jr; Sebacina  1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
Penicillium sp, Verticillium sp, cf Phialophora; cf Hymenoscyphus, pms tundmatud
PAUP analüüsi väärkasutamine ilma outgruppideta ning ITS algn üle kogu seeneriigi
glutamiini omastamine Pisolithus
Pisolithus
CAP: mitteparameetriline ordin faktoritega tunnustele, telgede arvu autom tuvastamine
DISTLM, DISTLM forward distantsi-põhised redundancy ordin RDA
mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne
Lõuna-Brasiilia Araukaaria ja Atlantilise vihmametsa puud AM, ECM puuduvad, isegi Coccoloba ja Caesalpinoideae: noored taimed!
ülevaade kvaliteedikontrollist nakatamise efektiivsuse uurimisel
CO2 stimul ja O3 nõrgalt inh EcM seente VK biomassi haavikus. Leccinum spp suurenesid enim, ent mõnedel liikidel ka vähenes (Paxillus). Pigem vähenes varase st seentel ja kasvas hilistel seentel
bakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspot
Structural equation modelling AM seente kooslustes. AM-seeend mõj muid ökosüs komponente ja seeläbi kk-protsesse kliimamuutustes
tammeliigid omavad erinevalt varise kvaliteeti ja varise langemiseaega. Varise kvaliteet mõj F-horisondi kvaliteeti ja seeläbi EcM kooslusi ja positiivset tagasisidet seemikkute elumusele. Peremeestaim otse EcM seenekooslust ei mõjuta.
LiP tuvastamine -uus meetod azure A, B, C abil
bioloogiline mitmekesisus mööda laiuskraade: troopika on tekkekese, aga nullmudel ei toeata väiksemat väljasuremist, pigem on väljasuremine seal ka kiirem
lehe-endofüüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, koosluste sarn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS rikkusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .
samblikega seotud seented on fülogeneet allikas taimede endofüütidele. Endofüütide ja parasiitide vahel palju üleminekuid; saproobsuse paljukordne teke eriti parasiitidest ja ka teistest, ent harva vastupidi; VIGA: ei võetud analüüsi mullasaproobe
vs ECM: langus arvukuses 
vähenemine EL maades muutused ajas
Piloderma croceum Piloderma croceum
Piloderma fallax
MnP eriliikidel väga erinevad aktiivsuseajad; MnP, LiP, Lakaaside mootmine; arv. koik 3 ens samaväärse tähtsusega
LiP detekteerimine: azure B meetod on palju parem kui tradits VA meetod
metsas: Suillus spp, Rhizopogon spp, Thelephora sp, Cenoc; Isol luited: samad dominandid, aga saba palju lühem; inokpot mets: Suillus spp, Rhizopogon spp, Wilcoxina, Trich ustale, Cenoc, Tom sublil; isol luited: Wilcoxina, Suillus spp, värske hirvesitt: Suillus spp, Rhizopogon spp, Tom sublil; kuivand hirvesitt: Rhizopogon spp, Suillusi v vähe. Arv et Suilloidid on kohast pikamaalevikuks ja ellujäämiseks mullas; Rhizopogoni eosed palju säilivamad kui Suillusel
varis: eucalyptus regnans (mull-huumus, pH 4.0-4.1) lagun 2xkiiremini kui Pomaderris aspera (pH5.3-6.1, sisald palju Ca, N, P, K, madal C/N). Eukalüpti all palju kooretükke ja oksi. 
Eucalyptus regnans vs Pomaderris aspera: Euc: juurte teke, areng ja juurestiku omapära: areneb süvajuur, mis peatselt kõduneb. Juured ulatuvad väh 1.5 m süg. Juurte horis ulatus väh 19m; Pomaderrisel v pinnalähedane juurestik (0-15 cm) levikuga 1,8-3,6 m tüvest eemale. Ankurjuured ulatuvad 65 cm süg-ni. Pomaderrise juurewd domin eukalüpti üle mulla ülakihis. Arv see on v tähtis konkureerides noorte eukalüptidega, mille juured eelist sama sügavust
Eucalyptus regnansil: Cort purpurascens (ka Pomaderrisel). Ektendo-tüüp siledatel (sh Clitocybe, Agaricus, Mesophellia, Cort radicatus). Mesophellia mood leiva-moodi EcM kus juuretipud läbisegi VK-degaEucalyptus regnansil: Cort purpurascens (ka Pomad rrisel). Ektendo-tüüp siledatel (sh Clitocyb , Agaricu , Mesoph llia, Cort radicatus). Mesophellia mood leiva-moodi EcM kus juuretipud läbisegi VK-dega
Sri Lanka ja India vihmametsa puud on üsna liigivaesed, ent kuuluvad eripärastesse sugukondadesse isolatsiooni tõttu: Dipterocarpaceae ja Dilleniaceae; paljud iseloomulikud rühmad puudu
Aasia dipterokarbid on jaotunud mullastiku, valguse ja niiskuse gradiendil. Savanniliigid on mitmeid kordi tek vihmametsa liikidest 2 MA jooksul. Liigirikkaim Borneo, endeeme vähe, v.a. Sri Lankal. Võrreldav bioloogia pöögilistega, kes on arv suurimad konkurendid kõrgemal. Arv er aastatel söödikute saturatsioon on põhj dominantsust uues kasvukohas Aasias. Hübridis harva. Liigiteke allopatriline; SE-Aasia dipterokarbid jõudsid sinna India subkontinendilt hilis eotseenis
Arhede kooslust globaalselt ei mõjuta miski peale soolsuse (3%); metaandmete vähesus inh analüüsi; hydrothermal vendid on suurima arhede linidzirikkusega- arv arhed seal tek.; 
C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; 
ITS1-4; Terfezia boudieri ühel eksemplaril 2 ITS tüüpi, mis erinevad pika deletsiooni poolest. Kuna s.o. Väga püsiv, arv on tegu heterokarüootsusega
EcM seenekoosluste uurimisel: Vkde segust erald DNA põhjal ei saa kätte kooslust. PCR põhisüüdlane. Kloonimine+sekv annab >90 klooni puhul 90% liikidest 20 liigi segu puhul, ent T-RFLP v vilets. DNA konts enne PCRi ei mõj, ent tsüklite arv mõj: 20-30 tsüklit - ei saa kõiki liike kätte; 50 tsüklit: tekivad artefakt-liigid arv kimääride läbi. Seetõttu proovide kokkusegamine on halb lahendus
T-RFLP puudused EcM seente uurimisel: mitmetel seentel tuvastati samal isendil ITSs punktmutatsioonid ja pikkuse polümorfism, mis annab lisabände. Lisabände annab sageli mittetäielik restriktsioon; T-RFLP bände ei tohi kasutada koguliigirikkuse hindamisel, ent võib võrrelda erinevaid uurimispaiku
IND kontr: Cenoc spp, Xeroc rubellus, Russ mariae; Ind N: Russ amoen, Cenoc, Russ mariae2; Chic kontr: Xeroc rubellus, Russ sp, Lact quietus; Chi N: Lact quietus, Pez, Cort, Cenoc
BEAGLE workbench: kiiremad fülog anal parall.
Home field advantage stat
allosüümi analüüs
Pisolithus, Amanita, Scleroderma sünt Afzelia africanaga. Uapaca all olevad seened ei mood EcM Afzeliaga
Paxillus, Laccaria, Coltricia, Lactarius hepaticus
Laccaria, Suillus, Rhizopogon
vs saprotroofid: Laccaraia, Cenococcum, Rhizopogon mikro-ja makroseened vs ECM-seened
Lepa EcM seened: Cort ja Lact võivad viljuda püstistel lepatüvedel. Lepa EcM seened kaovad kuivematel aladel, kuna tõrjutakse välja muude puude EcM seente poolt. VIITED.
AM network hoiatab teisi seotud taimi lehetäide rünnaku eest, mille järel taimed eritavad keemilisi ühendeid, mis peletavad lehetäisid, ent meelitavad parasitoide
Bachy C, Dolan JR, Lopez-Garcia P, Deschamps P, Moreira D. 2013. Accuracy of protist diversity assessments: morphology compared with cloning and direct pyrosequencing of 18S rRNA genes and ITS regions using the conspicuous tintinnid ciliates as a case study. ISME J. 7: 244-255.
suur osa Aafrika savannidest ja enamus India-Aasia ja PNG savanidest on inimtekkesed ja püsivad tänu põletamisele. Metsad on toitainete-rikkamad kui savannid
Cladophialophora põhiharu=Herpotrichiellaceae on mullas elavad mustad pärmid, millest paljud ka patogeenid ja elunevad ekstreemsetes paikades. ErM seened siia ei kuulu.
DNA ekstraktsioon ei soltu pinnasest; parim spooride ja koniidide lohkumiseks on munapeks, detektsioon 10…100 korda parem kui kultuurplaatidele viimine Trichoderma viride
looduslike rohumaade taastamine: aastati muutub üldkatvus ning eri taimerühmade osakaal: kõrreliste hulk, juurte biomass, mikroobide biomass kasvab, rohundite osakkal, mulla tihedus langeb. Muutused eriti pindmises 10 cm mullas. 12 a jooksul taimkate nagu loodusl, muld sügavamal siiski mitte
Janzen-Connelli fenomen on tugevam taimedel, kelle seemnete tihedus on suurem; fungitsiidide kasutamine suurendab taimede dominantsust ja vähendab elurikkust Janzen-Connelli fenomen on tugevam taimedel, kelle seemnete tihedus on suurem; fungitsiidide kasutamine suurendab taimede dominantsust ja vähendab elurikkust
Shorea seemikute elumus puu lähedal ja kugel madal, 15 m opt. Teised puuliigid eelistavad Shorea juures kasvada kui nad on fülogeneet kauged; lähedased mitte. 
Bahram M, Kõljalg U, Kohout P, Mirshahvaladi S, Tedersoo L. 2012. Ectomycorrhizal fungi of exotic pine plantations in relation to native host trees in Iran: evidence of host range expansion by local symbionts to distantly related host taxa. Mycorrhiza 23: 11-29.
Bahram M, Põlme S, Kõljalg U, Tedersoo L. 2011. A single European aspen (Populus tremula ) tree individual may potentially harbour dozens of Cenococcum geophilum  ITS genotypes and hundreds of species of ectomycorrhizal fungi. FEMS Microbiol. Ecol. 75: 313–320.
AM seente DNA säilib paremini külmutatud juurtes kui kuivatatud või lahustesse topitud juurtes.
Kagu-Aasia, Austraalia, Papuaasia: mitmed taimerühmad nagu palmid, Elaeocarpaceae, Gramineae; idapoolseim dipterokarp on Irian Jaya lääneosas Hopea sp
lakaasi toodang -suur ajaline varieeruvus, eriti alguses Pleurotus ostreatus
tselluloosi lagund ens: CBH, beta-glukanase, beta-glucosidase ens kandseentel: ülevaade
lakaasid: nii taimedel kui v paljudel eri kand ja kottseentel. Opt pH = 4; pms toodetakse varise ja puidulagundamisel, komposti tekkes, samuti antagonistlike reakts käigus tek fenoolide lagund. Madal redokspot ei võimalda lakaasidel lagundada kompleks-aromaatühendeid
arv. Et EcM seened ei käitu fakult saproobidena; pakub altern lahendusi mitmetele töödele ja hindab kriitiliselt meetodite puudujääke ning ebatäpsust (ei sobi ABTS), kõdulagunemisjäägid on 3 a pärast lagunemise algust energeetiliselt mittetasuvad; arv et laguens akt tõus EcM seentel kevadel v vanadel puudel on seotud ainete taasomastamisega surevatest kudedest; ka EcM seente genoomides pole tõendeid laguens olemasolu kohta
Baldwin DS, Colloff MJ, Rees GN, Chariton AA, Watson GO, Court LN, Hartley DM, Morgan MJ, King AJ, Wilson JS, Hodda M, Hardy CM. 2013. Impacts of inundation and drought on eukaryote biodiversity in semi-arid floodplain soils. Mol. Ecol. 22: 1746-1758.
Tansaania: Katavi NP dominCombretum jt mopane puud. Kasutataval maal basaalpind, puude arv ja BD suurem kui kaitsealal -arv et tegu on kahe koosluse seguga
Bandou E, Lebailly F, Muller F, Dulormne M, Toribio A, Chabrol J, Cortecuisse R, Plenchette C, Prin Y, Duponnois R, Thiao M, Sylla S, Dreyfus B, Ba AM. 2006. The ectomycorrhizal fungus Scleroderma bermudense alleviates salt stress in seagrape (Coccoloba uvifera L.) seedlings. Mycorrhiza 16: 559-565.Scleroderma
Tuber borchii
eri kõrrelised mõjutavad mullas olevate bakterite ja seente biomassi PLFA jr
mullaökoloogia ajaline aspekt: päevasisesed muutused johtuvad taimede C liikuimisest, sesoonsed sõltuvad taimede suremisest ja toitainete ringest, aastatepikkused johtuvad suktsessiooniomapäradest; suktsessiooni käigus järk-järgult lisandub taimede tagasiside mulla patogeenidega, SLAIDID
mikroobide arvukus suurim niiskes, N-väetamata rohumaal; kevad>talv>suvi>sügis. Seente osakaal vähenes N-väetades
Rhinanthus minor hemiparasiit suurendab taimede maapealset liigirikkust (supresseerides absol dominante), vähendab prod; vähendab mullas seente suht osakaalu ning kiirendab N ringet Rhinanthus minor hemiparasiit suurendab taimede maapealset liigirikkust (supresseerides absol dominante), vähendab prod; vähendab mullas seente suht osakaalu ning kiirendab N ringet
PLFA: mikroobide biomass suurem prim sukts aladel lepa, Equisetumi ja Rhacomitriumi risosfäärides vrd teiste taimede ja palja mullaga
DNA eraldus ühest koniidist Whatmani paberi vs muude metoodikatega. Saak ikka niru
peroksidaasid vs kemikaalid valge-mädanik-seentel. ülevaade, JOONISED, kineetika, pseudokineetika
täpseks rekonstr kõikide liikide olemasolu analüüsis vjalik; liigitekke kiiruse määramine, harude vanuse määramine; näitab et pleistotseenis on liigitekke kiirus peale jääaega jäänud samaks; allopatriline, sümpatriline ja peripatriline liigiteke; raske arvestada liikide levila muutumisega aja jooksul; arv tekkivad liigid peaks asustama eri nishe, ent see pole alati nii; hübridisatsioon kui liigitekke mehanism
peremehe-spetsiifika taimede ja nende parasiitide, patogeenide, herbivooride vahel: generalistliigid võivad koosneda tugevalt spetsialis genotüüpidest; evolutsioonilised ja ökol mustrid; tasub edasi uurida molekul tasandil
Patagoonia männi istandikes: Eur liigid Hebeloma mesoph, Rhizop roseolus, ka Thel terrestris, Amphinema byssoides, Suillus, Laccaria, Inocybe, Amanita, Scleroderma, Tuber. Need ei lange kokku kohalike liikidega
Pleurotus ostreatus: sööb nematoode, kogu protsessi kirjeldus, pildid, eritab pleurotiini (bakteritsiid) ja ostreatiini (nematitsiid)
globaalne taimede liigirikkus 10000 km2 kohta: suurim Borneo, PNG, BRA Atl vihmamets, Andid; KAARDID
Uus-Kaledoonia Sapotaceae on sinna levinud mitmeid kordi AUSst ja arv korra PNGst, kus edasi on toimunud kiire ja põhjalik divergeerumine. L-Ams ja AAFRs levinud klaadid on basaalsed Australaasias levinud klaadile
Barto EK, Antunes PM, Stinson K, Koch AM, Klironomos JN, Cipollini D. 2013. Differences in arbuscular mycorrhizal fungal communities associated with sugar maple seedlings in and outside of invaded garlic mustard forest patches. Biol. Invas. In press.
Bartram AK, Lynch MDJ, Stearns JC, Moreno-Hagelsieb G, Neufeld JD. 2011. Generation of multimillion-sequence 16S rRNA gene libraries from complex microbial communities as assembling paied-end Illumina reads. Appl. Environ. Microbiol. 77: 3846-3852.
network-anal, seemnetelevitajad ja tolmeldajad olif rohkem nested kui toi duahelad. Mida rohkem on koosluses interaktsioone (seos liigirikkusega pos logaritmiline), seda suurem on nestedness.
network analüüs: tugevad seosed vastastikuselt välistavad üksteist; see on seletatav koevol komplementaarsuse v konvergentsiga. Liikide jõud sõltub pos eksponentsiaalselt liigi suhete arvusse
network analüüs ökoloogias: ülevaade ja kontsepts
Lülijalgsete BD korreleerub taimede Bdga Panamas - nii herbiv kui muud. Troopikas vaid 2-8 korda rohkem artropoodide liike kui temp vöötmes
mullaseened; RNA vs DNA; Pinus vs Eucalyptus: metsade vahel olulised erinevused
Kokku: Inoc1; Russ1; Pisol1; Thel1; suguk: Russ(17), Thel(12); Lacc(3); Inoc(3+?); Cort(3). Kontroll: Pisol1; Inoc1; Russ3; Unkn; 2y põletamine: Lact1; Thel1; Thel2; Thel3; Thel4; Thel5; 4y põletamine: Inoc1; Cort1; Cort2; Lact2; 2y ajutiselt mittepõlenud: Russ1; Thel6; Russ2; Thel5. Thelephoraceae eelistas 2 y põletamist; Cortinariaceae ja Pisolithus eelistasid põletamata või harvem põlet alasid
Archaea üle Ameerikate: keskm 2% prokarüootsest DNAst kuulub arhedele, suurem kui C:N madal; madal liigirikkus, kaks dominanti üle kogu mandri. 
lepaseemikud peale üleujutamist vähendavad nitrogenaasi aktiivsust ja juurte kasvu ning õhulõhede avatust. Tekivad adventiivsed ja ujutuse-juured. Noodulite teke polnud häiritud. Lepaliikidel erinevad vastused
Bauer GA, Gebauer G, Harrison AF, Högberg P, Högbom L, Schinkel H, Taylor AFS, Novak M, Buzek F, Harkness D, Persson T, Schulze E-D. 2000. In: Schulze E-D (ed). Carbon and Nitrogen Cycling in European Forest Ecosystems. Springer-Verlag, Berlin, Germany.
väga kiire DNA eraldamine, märgistamine, kanne arrayle; DNA fragmenteerimine 95*C + radikaalide juuresolekul; GuSCN kemikaal seondumiseks
palju: Piloderma, Pisolithus, Laccaria, Cenococcum…
Malvales: sugukonnad sees täiesti segamini. Tilia üksikult (Craigiat pole analüüsitud). Dipterokarpuselised ja tsistuselised samas seltsis s.l. 
juured vs lehed Lepanthes orhideel. Mõlemis domineerivad Rhizoctonia-Ceratobasidium? Ja Xylaria ilma oluliste erinevusteta. Seentel ei tähel antagonismi ja väikeses juures või lehetükis võis olla koos 4 eri seent
Oomycota: basaalsed rühmad merevees ja parasiidid; saproobid tek hiljem; ülevaade kõigi rühmade ökoloogiast
puuvillataimede juured kult + sekv: Fusarium spp, Nectria, Gliocladium, Diaporthe, Cladosporium spp.
Scleroderma Gnetumil: parandab P ja N kättesaadavust, seda ka nõrga P-väetamise korral
Beckjord PR, Melluish JH, McIntosh MS. 1985. Effects of nitrogen and phosphorus fertilization on growth and formation of ectomycorrhizae of Quercus alba and Q. rubra seedlings by Pisolithus tinctorius and Scleroderma auranteum. Can. J. Bot. 63: 1677-168. Pisolithus, Scleroderma
Stereum
seente barcoding: CO1 ei sobi, ITS kõige laiemalt kasutusel; 3% kriteerium ei tööta paljudel kas liiga madal v kõrge; iga kirjeldatud liik peaks kaasama ka ITS sekventsi
Pisolithus
FISH: oligonu probed cu3-ga 2 bakteril, 1 arhel, pärmil. 16(18S) rDNA. Probede fluorestsents sõltus tugevasti probede asetusest DNA konformatsioonis: v raske hinnata. Prokarüootidel olid olulised seosed homoloogse probe seondumisefektiivsuse vahel
ITA, Quercus pubescens muld vs juured; vs Tuber melanosporum istutatud (BD madalaim seal); liigirikkus neg korrel Tuber melanosp+aestivumi ohtrusega juurtel; spets praimeritega leiti ka T mel DNAd sealt kus komplekskoosluses teda ei tabatud
õistaimede rühmade fülogeneetiline vanus: 
5.8S_Fungi praimer ITS1 amplifitseerimiseks. CAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTT
AUS Liivakivi pinnase EcM taimed (lõtv kriteerium McGee jr): Platysace (Apiaceae), Amperea (Euphorbiaceae), Dillwyinia, Pultanaea (Fabaceae), Dampiera (Goodeniaceae), Acacia spp; Angophora, Baeckea, Eucalyptus, Kunzea, Leptospermum (Myrt)
proteaasid, PPO, peroksüdaasid… Paxillus
. Paxillus, Pisolithus, Suillus bovinus
. xxx
Piloderma (piiratud ligninaasne aktiivsus)paljud
Benjamini-Hochberg FDR Bonferroni analoogina
Euroopas jääaegade refuugiumid: eriti tähtsad ilmselt Apenniinid ja-W-Balkani mäed; väidet. Jääaegadel puude pop-d surid P-Eur välja (vb mänd, Salix, Betula mitte), ent pop-d ei levinud pärast jää pealetungi tagasi, sõltudes L-Euroopasse jäänud pop-dest! Euroopasse on alles jäänud need puud, mis elavad üle jääajad ja soojad jää-vaheajad L-Eur efuugiumites!; Eelmistel jäävaheaegadel on mitmed teised puuliigid kaugele põhja levinud, ent praegu refuugiumites vaid. Jääaegadel Eur-s palju steppi kuiva tõttu, mis võib olla teine faktor liikide vähenemisel
Frankia ja peremeestaimede fülogenees ja biogeograafia. Lahatakse kõiki taimerühmi eraldi. Palju avaldamata andmeid.
Bent E, Kiekel P, Brenton R, Taylor DL. 2011. Root-associated ectomycorrhizal fungi shared by various boreal forest seedlings naturally regenerating after a fire in Interior Alaska and correlation of different fungi with host growth responses. Appl. Environ. Microbiol. 77: 3351-3359.
PCR ilma DNA eraldamata: 100-kordne lahjendus on sama efektiivne või rohkemgi kui DNA eraldusega
puude kalibreerimine ja mol kell. Arv mol kell annab liiga vanu ennustusi, sest viga on Poissoni jaot ja liiga palju on valesid ja puuduvaid andmeid, mis võimenduvad kauges minevikus veelgi
seente evol: Chytr: 550Ma, Basidio 390 MA, roosted 330MA, Tremellales 230MA, 
rRNA vs muud geenid: problemaatika fülogeneesis, praimerid, duplikatsioon jms; puude kalibreerimine: 1 seened-loomad 965 Ma 2 maismaataimed 600 Ma 3 Glomales 390 Ma, 4 septadega hüüfid 390 Ma 5 pannal 290 Ma; 6 imetajate soolesümbiondid 150 Ma, 7 vatsaseened 40 Ma: 4 iseseisvat viburi kaotust; kanseened vs kottseened 500 Ma; pärmidel pungumine sekundaarselt; kands hargn 440 Ma; Lecanorales 240 Ma; homobas klaadid ca 200 Ma, Pezizales suguk 150 Ma
Lokuloaskomütseedid: pole monofyleetiline; Pleosporles monofüleetiline
ErM seened: palju erirühmi, märgatavalt suurem diversiteet kui varem arvatud
Rhizopogon 
Endogone pisiformis: saprotroof nii turbasambla kui laukude surevatel lehtedel, männiga ei oma mingit biotroofset suhetEndogone pisiformis: saprotroof nii turbasambla kui laukude surevatel lehtedel, männiga ei oma mingit biotroofset suhet
mullaseente kultuuripõhine + BOX-PCR + sekv diversiteet, mis antagonistlikud Verticilliumile, maasika vs rapsi risosfääris vs bulk soil; 3 ala. Nii eritaimedel kui eri aladel domin eri seente klaadid. Pms kottseened, v vähe kandseeni Trichosporales. BD suurim bulk soilis
EcM domin Cenoc, Lactarius sp, Macowanites sp, Pilod sp, Byssocort sp, ; taksonitest Thel-Tom (ca 14), Russ-Lact (12), Boletacae (6), Tricholoma, Inocybe (mõl 5); endof: Lachnum sp, Phialophora sp., unkn sp; taksonitest Helotiales, SordM, CApronia s.l., Umbelopsis
matsutake
torikulised ja resupinaatsed: mida suurem ala, seda liigirikkam. Saarte biogeograafia
barcoding gap: veemardikate liigisisene COI var suureneb geogr distantsiga; kasvab ka mitte-monofüleet liikide osakaal (arv incomplete lineage sorting tõttu). Liigikriteerum mittekooseksist pop-dele?
ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav
valgel nulul mineraalmullas kottseened (3). Ühe seenmantlil kurrulised septad. Ultrastruktuuri põhjal saab kand-ja kottseeni eristada vaid dolipoori vs Woronini kehakese abil, teised mujal mainitud meetodid ei tööta -sõltuvad vanusest, preparaadi eriüärast
RAPD: Tuber melanosporum -regiooniti väga väike erinevus, erv tegu pudelikaelaga viimasest jääajast, arv põhj viljakehade hiline valmimine
mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: Tuber melanosporum: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajagaTub r melanosporum
2 PCR tsükliga, beadsidega sidumine ja järgnev puhastamine probede sünteesiks; PCR-sünteesitud probedel u 5*C kõrgem Tm kui ostetud probedel
tavaoravate toidus Alpides asinevad pms maasiseste viljakehadega seened: Rhizopogon, Gautieria, Balsamia, Hysterangium; lehikseentest vaid Boletus ja Laccaria. Eoste põhjkal sitast.
mikroobsed interaktsioonid stabiliseerivad taimekooslusi, ent mõj invasiooni ja troop monodominantsust; ei usu et CMNid jagavad ümber C-ühendeid
koikide mullaorganismide koosmoju taimedele. Negatiivne tagasiside domineerib positiivse yle, mis pohjustab muutusi mustrilisuses
taimeliigi mõju mullaloomade ja AM-seente kooslustele on enamikus rühmades oluline: PLFA>Nematod>Enchytr>Acari>Macrofauna. BIOLOG plaadid ja AMF eosed ja Collembola andsid mitteolulise tulemuse. Funktsionaalsus ei muutunud. Ühelgi juhul ei mõj taimede biomass ; koosluse str. Enchytr puhul Lotus ja Plantago olid peremeheks v spets liikidele. Biomassilt: seened>Bact>Vihmauss>AMF>Collembola>Enchytr
Tulasnella spp Cryptothallus mirabiliselTul snella spp Cryptothallus mirabilisel
OrM: rohelistel orhideedel lai peremeesring: Cephalanthera damasonium: Cortinarius, Inocybe, Tomentella; C. Rubra: Tomentella, Phialophora, Leptodontidium; Epipactis atrorubems: Inocybe, Phialophora, Sebacina, Tuber, Tulasnella, Wilcoxina; Plathanthera chlorantha: Tulasnella, Ceratobasidium, Phialophora; Epipactis helleborine: Ceratobasidium, Sebacina, Tuber; E. distans: Ceratob, Tulasn; E. palustris: Ceratob, Sebacina, Tulasn; Dactylorhiza majalis: Ceratob, Sebacina
maksasamblad: mükohet tek ühel korral EcM Tulasnelladega. Sarn perek Aneura seotud väga lähedaste isolaatidega. Paljud Aneurad jt perek seotud üsna erinevate isolaatidega NM gruppidest. Enamus perekondi seotud Sebacina-Serendipita rühmaga või kottseentega (niisketel aladel, sh rabades)
Suillus, Paxillus
algeliste maismaataimede risoidides: paljudes rühmades mfg AM-seened, ent osades (Treubia, Haplomitrium) Endogonales - mood sarn struktuure AM-seentega (Paris tüüp). Arv. Et kõige esmased taimed võisid olla seotud Zygomycotaga ja seejärel GlomeroM.
Mükoheterotroofide evol ökol: fülogenees, toitumine jms
PCR-põhiste ja sekveneerimise meetodite artefaktid: heterodupleksid, kimäärid: ülevaade ja kuidas vältida
Pyrolaceae on basaalne teistele arbutoididele ja monotropoididele; eri monotropoidide liigid kitsalt seoutud eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, RhizopogonMonotropo dne. eri monotropoidide liigid kitsalt seout d eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, Rhizopogon, Gautieria. Uurimise pikk ajalugu. Jutustab ümber 19 saj teadlaste töid; PILDID. Mikroevolutsiooni tähtsus spetsialiseerumisele kluum teema. Mükoheterotroofe v paljudes taimede taksonites. Monotropoidide peremehevahetused on v erinevad taimepatogeenide peremehe vahetusest; sõnajalgadel gametofüüdi staadium mükohet; Aratundmismehhanismid ja C transpodi füsioloogia
mikroseente diversiteedi võrdlemine rarefactioni abil mikroseente diversiteedi võrdlemine rarefactioni abilmikroseente diversiteedi võrdlemine rarefactioni abil
Boletinellaceae (B. Ja Phlebopus) on Sclerodermatineae basaalsed harud
kandseened ja resupinaatsed vormid: pidev divergeerumine edasitagasi koigis klaadides, sh ka Cantharelloidide juures (k.A. Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina. Selles osas lahkarvamused Weissi toodega. Arv et Ceratobasidium on polyfyleet, aga pohiosa asub kukeseente klaadis. Arvavad ka Sebacinaceae kukeseente klaadi koos Tulasnelladega sarn Bruns1998. Qrv on parentesoomi aukude olemasolu labiilne tunnus: tek ja kadunud korduvalt. Arv on kukeseentel holobasiid tek iseseisvalt. Kantharelloidid on erakordselt labiilse troofsusega seltskond
kladistika
Boletales EcM harud tek mitu korda pruunmäd-seentest: 1) Austropaxillus, Gymnopaxillus; 2)Rhizopogon+Gomphidius+Suillus) + (Paxillus, Melanogaster) + Gyrodon + (Scleroderma, Pisolithus, Gyrodon, Boletinellus) + (Boletus + Xerocomus + Phylloporus + Tylopilus + StrobiloM, Retiboletus, Leccinum); analüüside põhjal Suillus on tek Rhizopogonist. EcM harudest tek mükoparasiidid jt par.
imetajate peamine radiatsioon toimus 50 MAT, mitte kohe K/T piiril
superpuude konstrueerimine, probleemid, tõlgendus, lahendused
mikroseente diversiteet kõvas kivis Ophioparma-sambliku all. Sugaval kivimis sambliku-seene hüüfid, Hymenoscyphus ericae aggr., harva teised kottseenedmikroseente diversiteet kõvas kivis Ophiopar a-sa bliku all. Sugaval kivimis sambliku- eene hüüfid, Hymenoscyphus erica  aggr., harva teised kottseened
. Phanerochaete, Phellinus, Trametes, Fomitopsis
. trahheede seinad valgemädanikuseentele vastupidavamad kui muu puit.
pocket-rot, traskumädanik Phellinus pini poolt: iseloomustus + biokeemia
puidulagunemise eritüübid: ülevaade
Phellinus igniarius: tubaka lisand; viited teistele indiaanlaste seenekasutustele
olemasolevate taimede AM-mükotroofsus määrab ära, millised taimed võivad järgmisena koloniseerida. EcM seente olemasolu võib takistada AM-taimede tulekut
Paxillus involutus
Paxillus, Pisolithus, Suillus spp. 
Blombergi K. K väärtus ei sõltu N-st, ent oluliseks saamine tahab reeglina üle 20 liigi.Töötab vaid univariate juhtudel. Eri tunnuste K väärtusi saab omavah võrrelda, ent K abs-väärtusel pole interpret okoloogias
Network-anal: ülevaade nisipõhine ja mõjupõhine lähenemine; artefaktid ja juurdunud tõed vs. Proovivõtu kallutatus; soovitused analüüsiks ja proovivõtuks; eri alade kasutamine võib tuua artefaktid
ülevaade interaktsioonidest
Peroksidaasid Class II on rohked Russula, Lactarius ja Cortinarius liikidel, ka Hygrophorus ja Gomphusel. Cortinariusel mitu isovormi
torukuj ja pulgakuj cyphelloidsed kandseened kuuluvad fülogen. Pms euagaike ja polüporoidide hulka. Tõen. Kõik saproobid. Mitmed mood omaette klaade.
metanotroofid: 50 bp RNA fragmendid; väga täpne ülevaade probede disainist ja diskussioon selle üle; protokolli optimeerimine ja diskussioon. Pesemine DMSO mitte SDSga
Dothideomycetes: Pleosporomycetidae (sh Cenoc, Ord inc.sedis - sõsarrühm Glonium; mõl Gloniaceae). Seltside ja suguk kirjeldused ja määrajad
Alnus vs Betula: ühe taime kohalolu mõjutab teise EcM seenekooslusi: lepp assots mõne kase seenega ja vastupidi, eriti siis kui on prioriteedi efekt. Hüpot, et spetsiifilisus avaldub eoste idanemise faasis
NZL Alnus glutinosa, Salix fragilis. Mõlemal madal BD, ent Salixil suurem. Domin taksonid sh lepa-liigid olid jagatud mõlema peremehe vahel samades kasvukohtades, ent esines tugev peremehe-eelistus.
mikroobide diversiteedi mõõtmise alternatiivid: parameetrilised, mitteparameetrilised ja fülogeneetilised lahendused; VIITED
Amanita pantherina,rubescens,vaginata; Boletus edulis, luridus, Lecc scabrum, Xeroc subtoment, Lactarius quietus, Russula cyanoxantha, fragilis, lutea, lepida; Sclerod vulgare mood EcM Quercus sp-ga eoste polükultuuridega, inokul-aukudesse lisati ka tanniini või tanbarki; Pluteus cervinus, Lactarius deliciosus, Hebeloma spp, Suillus granulatus ei mood EcM. Kõikide seente mõju taime kõrgusele, diameetrile ja massile oli positiivne. Pseudoreplits disain, n=50. Paljude seente koosinokul andis parema tulemuse, eriti massile, veidi ka kõrgusele ja diameetrile
Illumina järjestustele tavaline kvaliteedikontroll ; pikkus väh 75% originaalist, Phred =3, N´=0; r=3 (maks lubatud madalakvaliteedilisi järjest)
Suillus, Paxillus
termofiilsetele bakteritele ja arhedele Siberi naftamaardlate õli-vee segus: 16S rRNA: uued liigid, substraadi utilisatsioon
savannide ökosüsteeme maakeral, er Lõuna-poolkeral palju rohkem kui seletaks vaid kliima. Põlengutel oluline roll koosluste kujundajana ja puude represseerijana. Põlengutest sõltuvad ökosüs tek enne inimese teket. Põlengualade floora kogu Maailmas väga erinev ja konvergentne v.a. troop saartel kus looduslikke põlenguid ei esinenud -seal üksikud invas-liigid
ITS barcode Tuber: 96%, hiaatus 3-4% erinevust
inokpot domin Pezizaceae ja Pyron liigid, ka Hymenogaster-Hebeloma. Pezizaleste rohkust seostavad paljandunud mullaga, madala EcM juurte tihedusega, neutraalnse-aluselise mullaga, füüsilise häiringuga mullapinnale
Bonkowski M, Jentschke G, Scheu S. 2001. Contrasting effects of microbial partners in the rhizosphere: interactions between Norway Spruce seedlings Picea abies Karst.), mycorrhiza (Paxillus involutus (Batsch) Fr.) and naked amoebae (protozoa). Appl. Soil Ecol. 18: 193-204. Paxillus
idanemine seente poolt: Pterostylis -Ceratobas; Caladenia -Sebacina EcM vorm; Prasophyllum, Diuris, Disa, Thelymitra -Tulasnellales, sh isolaadid hoopis teistelt taimedelt ja kaugelt L-Aafrikast efektiivsed
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
PCNM vektoritega RDAs eraldatakse ruumiline var, faktorite var ja nende ühisosa. Vektorid saab k kanoon koefitsientidena
PCNM ruummiliste vektorite analüüs
taimede BD mõj taimede biomassi, mis stimul lülijalgsete biomassi ning diversiteeti, mis omakorda soodust stabiilsust. Taimede BD soodust taimede stabiilsust. Arv. Jäeti olulised muutujad "abundance" ja "average size" mudelitest välja
Rozites: uued liigid, pms seotud Nothofagusega. Arv Rozites on hiljem üle läinud ka teistele peremeestaimedele kusiganes need kattuvad (eukalüptid, pöögilised). Ei usu, et Rozites on läinud India kaudu Põhja-poolkerale ja Kolumbiasse (cf. Halling1987). Arv Rozites tek ekvatoriaal-aladel, kus üks osa läks kohe põhja, teine lõunasse
Descolea maculata, Pisolithus tinctorius and Laccaria laccata
AUS ja NZL hüpogeilised seened: AUS v liigi-ja perek-rikas, NZL vaesem. Maapealsed sugulased. Sh AUS-sse introduts perek; Pezizales v vähe. Phallales maap VK liigid on tek hüpog liikidest. AUS v palju hüpog endeeme. AUS liigirikkuseks hindab 1278-2450 ja NZL 193-232. Eri rühmade biogeo mustrid. NZL-sse eukalüptidega sisseveetud liigid asust ka sealset NothoF. Eukalüpti istandike seened kogu maailmas. Eoseid levitavad ka lüliJ.
Descolea maculata sp nov, mood EcM Eucalyptus 2 spp-l, ent mitte männiga. Arv, et Descolea oli algselt seotud Nothofagusega, ent tertsiaaris kliima muutudes ja Nothof välja surres nakatas ka mürdilisi
Bougher NL, Malajczuk N. 1990. Effects of high soil moisture on formation of ectomycorrhizas and growth of karri (Eucalyptus diversicolor ) seedlings inoculated with Descolea maculata, Pisolithus tinctorius  and Laccaria laccata . New Phytol. 114: 87-91. Descolea maculata, Pisolithus tinctorius and Laccaria laccata
Leccinumi üksik liik AUS QLD eukalüptus grandise all
AUS EcM seente BD on u 6500 liiki, arvestades 660 liigi olemasolu ja 10% liikide kirjeldamist
Pterostylis - Ceratobas; Acianthus - Tulasnella; Caladenia - Sebacina vermifera
Rhizanthella gardneri saab kuni 6% puu C-st endale (v.a. respir); Gly saaab ka EcM Ceratobas kaudu mullast. 
ErM seened Rhododendronil Austraalias: 3 taime: domin Hymenosc ericae aggr., muud Helotialesed, Xylariaceae jpt kottseened, vaid paar identifitseerimata kandseent. Kult vs juurest sekv annab eri tulemused, ent mitte siiski väga. Juure DGGE annab vähem liike kui kultuuride sekv
liigirikkuse modelleerimine eri jackknife meetoditega: liikide erinevatel tuvastamisvõimalustel olulinet roll liigirikkuse hindamisel
Magnaporthe, Fusarium
bakterid õhus: kooslused määrab ära allolev ökosüsteem, mitte hetke klimaatilised tingimused
Paxillus, Hebeloma, Laccaria, Pisolithus
Rhizoctonia solani AG4 jaotub 3ks hästi piiritletud rühmaks ITS sekventside alusel. Eristusid virulentsed ja vähevirulentsed tüved ning peremeestaime järgi.
fauna 3 suurusgrupi eemaldamine. Väikseimate loomakeste eemaldamine suurendas oluliselt rohundite ja liblikoieliste osakaalu vorreldes korrelistega; samas taimede biomassi ei mojutanud see kuidagi, makrofauna kohalolek vähendas tugevasti AM kolonisatsiooni
LSU kaasamine ITS-põhise distantsimaatriksi koostamiseks
LSU kaasamine ITS-põhise distantsimaatriksi koostamiseks
valk-DNA arrayd; sekundaar-mass-spektromeetriaga mõõtmine
seente liigikontseptsioonid: peab sobivaimaks ja universaalseimaks fülogeneetilist. Pooldav liberaalset mikroliikide liikideks tegemist, sest enamasti on neil oma nishid: parasiitidel pms oma peremehed v substraat. Somaatilist mittesobivust ei pruugi olla, er allopatrilistel juhtudel. Mol andmed pms suudavad eristada patotüüpe
Terfezia terfezioides + Robinia pseudoacacia -mantli ja hartigi võrgustikuta, seene elab korteksirakkude sees, ei parasiteeri, moodustab nn seedimistsoone nagu orhideedel. Viitavad samasuguse assotsiatsiooni peale kuldkanni vahel; sünteesiti ka in vitro Terfezia terfezoides
palju
geeniekspressiooni arrayde standardite pakkumine
Shannoni, Berger-Parkeri ühtluse indeks
Brearley FQ. 2011. The Importance of Ectomycorrhizas for the Growth of Dipterocarps and the Efficacy of Ectomycorrhizal Inoculation Schemes . In: Rai M, Varma A, eds. Diversity and Biotechnology of Ectomycorrhizae. PP. 3-17. Springer: Berlin, Germany.
chl 3 kodeerivat, 3 mittekodeerivat regiooni. Asterids: euasterids ja Ericales sõsarrühmad, Ericales: v palju sugukondi. Cornales Ericales+euasterids sõsarrühm
Paxillus, Tapinella (P. atrotomentosus-väga erinev), Austropaxillus, Gyrodon (sarnane)
India bio-ja paleogeograafia: Eraldub Aafrikast 160 MAT, Antarktikast 130 MAT, Madagaskarist 88 MAT, Seisellidest 65 MAT, kollisioon Aasiaga 65-55 MAT, lõplikult 42-55 MAT. pidev ühendus Aafrikaga; ei tekkinud erilisi taimi ega loomi seetottu. India polnud seega kunagi isoleeritud nagu varem arvati. Põhja-India oli ilmselt suur poolsaar v palju saari, kustkaudu levisid Indiasse ja Madagaskarile ka Aasia vormid. Naljakad biogeogr ühendused S-Am-ga
70% ITS sarnasus, et defineerida perekonda; vanadest eksemplaridest ei saa DNAd õi sekventsi kätte, suurem kontamin; 69% herbaareksemplaridest ei õnnestunud liigini määrata 97% järgi. Korralikust herbaariumis on võimalik saada väga palju oma keskkonnaproovide heaks
T-RFLP on parem kui DGGE keskkonnaproovide võrdlemisel; popgene; polyvinylpyrrolidone
mutualismi ekspluateerimine: eritüübid (konditsionaalne, spets); sanktsioneerimisvõimalus tagab stabiilsuse. Päris ekspluateerijad ei arene mutualistidest, vaid on evol jooksul iseseisvalt tekkinud, mimitseerides mutualiste; pms pole ekspluateerimine v kallis ega mõj oluliselt fitnessi; paljud mutualistid võimaluse korral annavad vähem kui peaks
Melaleuca levinud AUS-st ja Uus-Kaledooniast SE-Aasiani. Teiste lähiperek -Regelia, Phymatocarpus, Lamarchea, Calothamnus, Eremaea, Callistemon, Beaufortia, Conothamnus levik on palju piiratum. Callistemon on osake Melaleucast. Tasmaanial Melaleuca ja Callistemon. Uus-Kaledoonia Callistemon monofüleet, lähedane N-AUS liikidele. Beaufortia alamsuguk tek vara-paleotseenis v varem
poolkõrb vs stepp: ilmastiku fluktuatsioonid, mändide vastuvõtlikkus röövliblikatele: mõju sipelgatele, närilistele, ECM seente kolonisatsioonile, resistentsuse hind
Ion Torrent: seened ITS1: 3M sekventsi keskmpikkusega 130 b; 333K sekventse jäi järgi pärast kvaliteedikontrolle. Palju vigu sekventsi alguses. 
Thelephora reostus Laccaria proxima, L. laccata
Bruelheide H, Nadrowski K, Assmann T, Bauhus J, Both S, Buscot F, Chen XY, Ding BY, DurkaW, Erfmeier A,Gutknecht J, GuoD, Guo LD, HärdtleW, He JS, Klein A, Kühn P, Liang Y, Liu X, Michalski S, Niklaus P, Pei K, Scherer-Lorenzen M, Scholten T, Schuldt A, Seidler G, von Oheimb G,Welk E,Wirth C,Wubet T, Yang XF, Yu MJ, Zhang SR, Zhou HZ, Fischer M, Ma KP, Schmid B. 2014. Designing forest biodiversity experiments: general considerations. illustrated by a new large experiment in subtropical China. Methods
Ecol Evol. doi: 10.1111/2041-210X.12126.
Paxillus
Austraalia SW osa taimede mükotroofsus: Allocasuarina (Cas), Gompholobium, Mirbelia, Oxylobium (Papil, ;Mirb), Eucalyptus, Agonis, Melaleuca, Pericalymma (Myrt), Cryptandra, Trymalium (Rhamn) mood EcM ja AM vähem. Osad Myrtaceae, kõik Acacia, enamus Papilionaceae mood vaid AM, Stylidiaceae ja Goodeniaceae mood AM ja üksikuid viletsalt arenenud EcM juuretippe, mida ei loetud päris EcMks -sellekohane kriitika Warcupi ja McGee aadressil; 
Boletinellus merulioides: sümbioos täiga (aphid) Meliarhizophagus fraxinifolii, mis sööb saare lehti ja juuri. Seene sklerootsiumid täikolooniate ümber. Arv täi saab peavarjau ja seen suhkruidBoletinellus merulioi es: sümbioos täi a (aphid) Meliarhizophagus fraxin folii, mis sööb saare leht  ja juuri. Seene sklerootsiumid täikolooniate ümber. Arv täi saab peavarjau ja seen suhkruid
evolutsiooniline mükoriisa teke
Mükoriisa definitsioonid. Paljud EcM raportid on tegelikult 'beaded VAM'
86% taimeliikidest mükoriissed, sh 74% AM, 9% OrM, 2% (6000 liiki) EcM, 1% ErMülevaade taimesugukondade ja elutüüpide kaupa: NM pms parasiitidel, karnivooridel, klasterjuursetel, hüdrofüütidel. Definitsioon ja diagnoos EcM ja AM taimedele, ülevaade kahtlastest teadetest -ecm puhul tulenevad pms HN mittetähtsustamisest
Brundrett MC. Malajczuk N, Mingqin G, Daping X, Snelling S, Dell B. 2005. Nursery inoculation of Eucalyptus  seedlings in western Australia and Southern China using spores and mycelial inoculum of diverse ectomycorrahizal fungi from different climatic regions. For. Ecol. Manage. 209: 193-205. Eucalyptus sünt AUS ja Hiinas; eostest ja kultuurist: Amanita, Descolea, Laccaria, Boletus, Pisolithus, Scleroderma, Castoreum, DescoM, Hydnangium, HymenoG, Hysterangium, Mesophellia, SetchellioG, ThaxteroG, LabyrinthoM, ReddelloM. Lisaks obs istandikes kaht kottseent: 1 mood koniide ja oli must; teine mood pisikesi pükniidiume eoskottidega
Caesalpinioideae: EcM rühmad 4 harus: I. Afzelia+Intsia; II Macrolobieae: Berlinia, Gilbertiodendron, Brachystegia, Anthonotha, Julbenardia, Oddoniodendron, Bikinia, Icuria, Aphanocalyx, Englerodendron, Monopetalanthus jpt, ent mitte Macrolobium; II Macrolobieae2: Paramacrolobium, Cryptosepalum; Macrolobieae3: Dicymbe, Polystemonanthus
vs ECM lepikutes. Sapr domineerivad
Hebeloma
Hebeloma crustuliniforme kõrge N korral 
Lepal Alaskal 2 uut Russula liiki, mis seostuvad eri peremeestega. Vrd R. Pumila vs alnetorum. Läh liigid R. Atropurpurea, R. Norvegica. Alaska liigid on arv seotud vaid Alnus crispaga. Omavahel esines pos koeksistents -arv vertikaalne nishihõive. Vilujuvad eri aegadel
Hebeloma spp
peale põlengut viljuvad 2 a pärast Chroogomphus, Suillus, pungens, Coltricia perennis, Hebeloma crustulinif. 5 a pärastlisanduvad Rhizopogon spp, Amphinema byssoides
Sarcodes ja Pterospora: vaid Rhizopogon spp stimul idanemist ja laboris idanevad vaid mittetalvitunud seemned. Idanemiseks pole vaja seenega otsest kontakti -piisab kui seen kasvab tsellofaanil, mis katab söödet. Agarisse siiski püsivaid idandamist soodust ühendeid ei jää
ITS vs LSU vs valgud; bayes vs parsimoonia, ML, NJ; ECM seente ja taimede koevolutsioon, ECM teke mitmeid kordi; Hibbett 2000 andmete ülevaatamine, arv ECM tekib sagemini kui kaob vabade nishide tottu. 
CWD: ECM diversiteedi põhjustaja ECM diversiteedi põhjustaja
Amanita, Heimioporus betula (Bol.), Xeroc chrysent, Lacc lacc, Leucopaxillus albissimus (Clitocybe piceina -v õh mantel ja vilets HN), Lactarius spp, Pisol EcM sünt männiga. FAIL: Agaricus camp, Lycoperdon, Hypholoma, 
Mantel test koosluste vs keskkonnaparam võrdluseks
soolakutaimede lagundamisel: olulist vahet polnud lagundatava oksa lagunemisastmes, kuigi koniidide produktsioon oli erinev
kortikoidide biogeo AUS ja ümruses: kortikoididel endeemsust keskmiselt, igatahes palju v laia levikuga liike. Raske midagi väita puuduliku uurimuse tõttu
Paxillus, Suillus bovinus
Bücking H, Heyser W. 2001. Microautoradiographic localization of phosphate and carbohydrates in mycorrhizal roots of Populus tremula × Populus alba and the implications for transfer processes in ectomycorrhizal associations. Tree Physiol. 21: 101–107. Laccaria
putuktoidulistel taimedel Sarracenia purpurea korvides on bakterite ja mikrofauna mitmekesisus korvi kohta väiksem lõuna poole, ent eri rühmades veidi erinev. Kumulatiivne prooviala kohta sama. Skaala Kesk-Kanadast S E USA
fülogen eripärad põhj muutusi latitud gradiendis; arv 50 MAT kui oli temp-max, tek eriti palju harusid soojas kliimas; 
NE FRA tammikus: domin Tomentella spp ja Russ/Lact spp. Vaid Tom ja Lact spp esinesid mulda pandud puusodis. Cellubiohüdrolaas oli A1 ja A2 horisondis rohke, kitinaas puidusodis. Kõik puidus olevad morfotüübid omasid tugevat kitinaasi aktiivsust, er Tomentella spp.; lakaasi akt puidus minimaalne! ensüümide aktiivsus erines tugevasti nii liigiti kui substraaditi ja interakts. Arv et EcM seentel võib esineda tugev kõdulagund akt talvel ja puidus EcM seened ei pruugi ise lagundada, vaid seda teevad saproobidNE FRA tammikus: dom n entella sp  ja Rus /Lact spp. Vaid Tom ja Lact spp esinesid mulda pandud puusodis. Cellubiohüdrol oli A1 ja A2 horison is r hke, kitinaas puidusodi . Kõik puidus olevad morfotüübid asid tugevat kitin asi aktiivsust, er Tome tella pp.; lakaas  akt puidus minim alne! ensüümide aktiivsus erines tugevasti nii liigiti kui substraaditi ja interakts. Arv et EcM seentel võib es neda tugev kõdulagund akt talvel ja puidus EcM seen d ei pruugi ise lagundada, vaid seda teevad saproobid
Buee M, De Boer W, Martin F, van Overbeek L, Jurkevich E. 2009. The rhizosphere zoo: an overview of plant-associated communities of microorganisms, including phages, bacteria, archaea, and fungi, and some of their structuring factors. Plant Soil. 321: 189-212.
Clavulina jt talveseened metaboolselt aktiivsed talvel, Cenoc jt suveseened aktiivsed rohkem suvel; fosfataasi aj dehüdrogenaasi akt
Pisolithus tinctorius palju isolaate
bakterite 18S praimerid, mis diskrimineerivad kloroplasti ja mitokonrit
morfotüpiseerimine tuvastab palju rohkem EcM seeni kui T-RFLP. Prooviti 3 eri praimeripaari ITS regioonile, sh 58A2, NSI1, NLB4. T-RFLP tekitas kaheldava õigsusega mustreid, mida ei tuvastatud hiljem sekveneerimisega. Re3konstrueeritud koosluses ei suutnud T-RFLP tuvastada mitmeid haruldasi liike
T-RFLP kvantitatiivne kasutamine: leiti et 3 dominantliigil on tugev korrelatsioon piigi pindala ja juuretippude arvu vahel (R2=0.28; 0.54; 0.56; y=0.77x; 0.77X; 0.44x), ent ülejäänud sagedastel tüüpidel seost ei tuvastatud!!!
tsellulaasid ECM pole Suillus, Pisolitjus, Cortinarius Phanerochaete
.
seente liigikontseptsioonid ja spetsialiseerumine. Autor eelistab morf konts. V sageli morf ja fülogeneet konts ei lähe kokku, eriti allopatrilistel juhtudel. Somaatiline tõrjuvus palju tugevam sümpatrilistel vs allopatrilistel liikidel. Kandseentel presügootne äratundmismehanism, kottseentel postsügootiline (hübriidid viletsad). Seentel peamine liigiteke spetsialiseerumine substraadile, vähe polüploidiseerumise ja hübridiseerumise tagajärjel spets. Aseks liigid tek korduvalt, pms noored ja pms tugevalt spetsialis. Arv. esinevad kompens-mehanismid
Lõuna-Am vihmametsad: taimkate kriidist tänapäevani. Kriidis vähe teada, vihmametsade kõrgaeg arv eotseenis, tek arv kriidi lõpus. Siis domin paljassseemne taimed
Armillaria spp. Vs Megacollybia: vs lehtede kitkumine vs raiumine vs mõlemad. Mõju 2 seene suhtelisele arvukusele on pöördvõrdelineArmillaria spp. Vs Megacollyb a: vs lehtede kitkumine vs raiumine vs mõlemad. Mõju 2 seene suhtelisele arvukusele on pöördvõrdeline
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmiseleMo chella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka sub rise runud jäm juuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmiseleMorchell  rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuur  nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
 Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvadPaxillus involutus, Laccaria lacca a  Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.melaniinid: keemiline k stis, definitsioon; m meid eritüüpe ekke järgi. Bakteritel, kandseent l ja kottsee tel rinev melaniin. Bakt ril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob raud  ja kai seb H2O2 vastu, Ultraviolet  ja in ektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . S entel rakuseinte küljes, apressooriumis t kitab osm otse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüs , kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.
multivariaat-tehnikad online portaalis GUSTA ME. Interaktiivsed soovitused ja juhised
Multifurca gen. Nov. Sisaldab Russula üht klaadi, mis v haruldane ja eri 4 liiki assots oksapuude, pöögiliste või dipterokarpidega
Russula rõngaga uued liigid PNG dipterokarpide metsast
Aafrika kesk-ja lääneosas EcM seentel. Cortinarius, Hebeloma pole teada, Inocybe vaid noortes metsades. Tricholoma, Laccaria, Pezizales pole teada; Zairis 20 liiki Cantharellales, palju Russulales, Amanita, 50 liiki Boletales; Suurim liigirikkus Zairis ja Kamerunis, servade poole vähem. Palju liike kattub, ka Madagaskariga. Omapärased liigid Zambias. Pilvikui on Aafrikas kõikidest sektsioonidest, eriti basaalseid, mida mujal pole teada. Arv paljud Russula liigid on peremehe-spets; 
Lactarius liigid Aafrikas ja madagaskaril enamasti identsed. ITS peaaegu identne. Paljud kasvavad nii vihmametsades kui miombodes
Madagascaril: Eukalüptidega on koos palju seeni, mida pole Austraaliast teada ja mis tunduvad olevat Aafrika päritolu. Malagassid on viimase 60 aastaga muutunud seenetarbijateks
Scleroderma sinnamariensega inokul  soodustab Gnetum gnemon taimede kasvu
Tylospora
transporterid, lagundajad xxx: füsioloogia füsioloogia
Xenasmatella vagal on diferents risomorfid
xxx risomorfi str
ECM biodegradatsioon ja lignolyys:ylevaade
liigisisene varieeruvus metaboolsetes ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringusliigi s ne varieeruvus metaboolset s ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringus
Türgi: palju valeteateid EcM kohta. Väidet Myrtus, Pistacia (Anacardiaceae), Rhamnus, Vitis, Helianthemum, Polygonum equisetiforme, Trachomitum venetum (Apocynaceae), Echinops (Asteraceae), Rubia tenuifolia, Paronychia (Illecebraceae)
Cadophora finlandica ja Phialocephala lagund tselluloosi jm polüsahhariide
liikide identifitseerimiseks : PCR amplifitseeritud target parem, kuigi PCR inhibiitorid. Ka hübridisatsioonil oma inhibiitorid, erinev temp; isendite identifitseerimine
E.coli 100nu rDNA, oligonu probed 25-36 nu; alamlimiitide tuvastamine, 32X parem kui geelelektroforees
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas
California loomade väga kiire divergeerumine tänu mäetekke protsessidele ja populatsioonide isoleeritusele; taimedel ei esine
mükorisosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullas
Agaricus
Phialocephala fortinii ja Phialophora finlandia suudavad lagund polüsahh tselluloosi, tärklist, ksülaani, rasvhapete estreid, valke, mitte aga fenoolseid struktuurePhial phora finlandia
VP kloneerimine, täissekvents ja vordlus teiste geenidega ning AC viited
VP, MnP, LiP molekulaarstruktuuride vordlus, pildid. VP kui uus liik peroksidaase voi hybriid
Orhidee annab seenele rohkem C kui ise vastu saab
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidi
Corallorhiza fotosünt efektiivsus on võrreldav Neottiaga
Orchidaceae psaB ja rbcL. Basaalsed harud Apostasioideae, (Cypripedioideae + Vanilloideae)
viirus: seened taimeviiruste vektoritena. Olpidium, Oomycota, Plasmodiophoromycota. Korgematest seentest pole toendeid. Ülevaade
PyNAST - väga kiire algoritm, millega liidetaksi uusi sekventse olemasolevasse aligneeringusse
taimede elurikkuse mõju ökosüs funktsioonidele ja liigirikkusele: biomass, prod, lagun kasvavad, toitained ammenduvad kiiremini; veekooslustes on BD efekt suht suurem; maismaa kooslustes nii BD kui liigi efekt; BD ja funktsionaalsuse suhe on parimini kirjeldatav Michaelis-Menteni võrrandiga, kus on selge platoo-efekt
liigilise mitmekesisuse mõju ökosüsteemile on seletativ sampling effectiga -s.t. Sõltub kõige efektiivsemast liigist koosluses. S.o. Sarnane v erinevates süsteemides
hüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imema hüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imema
Carriconde F, Gardes M, Jargeat P, Heilmann-Clausen J, Mouhamadou B. Gryta H. 2008. Population evidence of cryptic species and geographical structure in the cosmopolitan ectomycorrhizal fungus, Tricholoma scalpturatum. Microb Ecol 56: 513-524. 
Carriconde F, Gardes M, Jargeat P, Heilmann-Clausen J, Mouhamadou B. Gryta H. 2008. Population evidence of cryptic species and geographical structure in the cosmopolitan ectomycorrhizal fungus, Tricholoma scalpturatum. Microb. Ecol. 56: 513-524. 
mikroseened odra ja nisujuurtes erineva maakasutusega aladel (kultuur + ITS regioon): odrapõllul ja nisupõllul eri seened, nisul sõltusid sellest kui kaua oli eelnevalt seal nisu või oder olnud. Mida kauem oli nisu enne olnud, seda patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kottseened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnud sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomugamikroseened odra ja nisujuurtes erin v  m akasutusega ala el (kultuur + ITS regioon): odrapõllul ja nisupõllul eri seened, nisul sõltusid sellest kui kaua oli eeln valt seal isu või oder olnud. Mida kauem oli nisu enne olnud, seda patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kottseened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnud sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomugamikro ened odr  ja nisujuurtes rineva maakasut s ga ala el (kultuur + ITS regioon): odr põll l j  nisupõllu  eri seened, nisul sõltusid sel est kui kaua oli eelnevalt s al nisu või oder olnud. Mida k uem oli ni u enne olnud, a patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kot seened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnu  sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomuga
Hebeloma cylindrosporum, Rhizopogon roseolus
Mayamontana gen nov maa-aluste VK, kasvab Coccoloba belizensis ja Neea sp all; ITS ja LSU lähedane Stephanosporaceae-le
Rhizopogon spp.
nimekiri AUS maasisestest Pezizalestest ja sünonüümika
Amogaster gen nov California Poplus spp all arv EcM
AFLP: Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt. Kuna toimub sisene ristamine, nimet AG3 alagruppe peremehe-spets alampop-deksRhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubak -ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
network-analüüs mikroobidele SSU ja metagenoomi põhjal. Koosolevatel genoomidel sarn suurus, GC, fülogen sarnasus 85-90%
inimpopulatsioonide levik, geneetiline muutlikkus
aminohapete transferaasid: pH, vanus (väheneb) Paxillus
MnP tõestamine Tylospora: MnP
ECM & orchid 
16S rRNA 2 bakteriperek kummagi 5 liigi identifitseerimiseks. Fikseerivad chaperonprobed ja biotiin-märgistatud probe. V palju sõltus, kui kaugel asus teine probe ->14nu , et oleks perek-spets hübridisatsioon. Valepaardumised ka 40% sarnase DNA puhul; protokoll antud
molekulaarne kell ja korrel geogr distantsiga
Armillaria vs Hypholoma Armillaria vs Hypholoma 
xxx
Barcoding geeni valik taimedel ja seentel: mt vs tuumageen e. Hübridis vs lihtsus.
MycoDB andmebaas seente metaanalüüsideks
lakaase ei transkribeerita Pilodema byssinum jt
osakaal EMH ITSs suurenes peale põlengut
Pisolithus ssp.
peroksidaase ei leitud; LiP eriti Tylospora fibrillosa, Piloderma croceum, P. byssinum, Tomentellal puududp lju: l gninaaside olemas lu
Salix: atpB-rbcL on hea: jaguneb subgen Salix ja subgen Chamaetia+Vetrix+Chosenia+Toisusu+Triandrae
Chen YL, Kang LH, Malajczuk N, Dell B. 2006. Selecting ectomycorrhizal fungi for inoculating plantations in South China: effect on Scleroderma on colonization and growth of exotic Eucalyptus globulus, E. Urophylla, Pinus elliottii, and P. Radiata. Mycorrhiza 16: 251-259. Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
Alnus: subg. Alnobetula on basaalne
Betulaceae: pärit hiliskriidist; kask ja lepp sõsarrühmad, sarapuu ja valgepöök lähedalt seotud
Eukalüpti EcM seened eukalüpti liikide vahel ei vali, ent mändi ei nakata. Samuti ei lähe eukalüptile Suillus ja Rhizopogon
Eukalüpidel ülevaade
taimede (er õistaimede) triipkoodistamiseks ITSil (er ITS2) kõige suurem diskr-võime
liaanide diversiteet indias sõltub metsamaj intensiivsusest. Eri liaanid eelist eri peremehi, er peenemaid puid. Domin Hiptage, Elaeagnus, Gnetum ula
1-2 kb genoomifragmentide omavah hübridis bakteritel; üldjoontes vastavus 16S rRNA puule; eraldi replikaatide erinevus 2.5-6% (u sama, tüvesiseselt; liigisisene u 6-10%)
ter Braaki co-correspondence analüüs
Moneses uniflora, Pyrola minor, P rotundifolia, Orthilia secunda arbutoidse mükoriisaga, sh P. Minoril sageli tugev mantel; Monotropa mükoriisa, Arctostaphylose arbutoidse mükoriisa kirjeldus; Calluna ja Erica carnea erikoidne mükoriisa. Pyrola rotundif eoste idanemise kirjeldus??????
CWD: ECM 6 liiki; lagunemisklassid
Endogone flammicorona
Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif, Rhizopogon rubescens parandavad taime kasvu, er Rhiz Kõigi kolme seene inokul ef on aritm keskmine. Laccaria oli algul rohkem, ent vähenes kiiresti Rhiz arvelt
Tuber sp. Endogone flammicorona, Rhizopogon sp: süntees. Rhizopogon kiirendab männi kasvu palju efektiivsemalt kui teised seened
Pectelis susannae THAI assots Tulasnelladega. Kultuur + ITS
mükofaagia levik loomadel. Obligaatsed vaid 3 liiki: 1 N-Am, 2 Austr -neil arenenud eesmagu eoste ferenteerimiseks. Ainult nendel pos energiabilanss vaid seentest toitumisel. Söövad kõiki esinemissag jr väikeste eranditega. 
Gymnopaxillus Lõuna-Ameerikast ja AUSst
Tom stuposat palju rohkem peale väetamist ja soojendamist, arvukus korrel nitraadi rohkusega. Aeg (juuni vs juuli vs august) mõjutas mõne liigi arvukust oluliselt. Kokku 11 liiki, neist 5 Tom+Thelephora, lisaks Cenoc, Cort, Clavulina, Heb, Inoc, Russ. 9/10 parimast sekventsi vastest tuli UNITEst. 
taimla: Tuber sp., Rhizopogon rudus, Pezizales sp. (5st 3 Pezizalesed); kasvuhoone: Wilcoxina, Tomentella ellisii, Thel terrestris, Rhizopogon spp.,; >16m Rhizopogon spp, Tuber sp (endine), PseudoTom tristis; <6m: Rhizopogon spp., Russ. Nigricans, Pstom tristis; vanad puud: Cenoc, PsTom, Russ chloroides; Kokku metsas domin. Athelioid, Thelephoroid, Russuloid, Inocybe
network anal: Cytoscape proge, juhised
Entolomataceae: perek Clitopilus (sisald Rhodocybe) ja Entoloma monofüleetilised; maasisesed VK tek 2 korda; EcM rühmadega maasisesed ei kattu; EcM rühmad Rhodopolioid ja Prunuloides klaadides 2 rühmana
bakterite fylogeneesi ja systemaatika probleemid, eriteooriad, kohastumused, liigiteke, 
VP, MnP Pleurotus ostreatus -Mn2+ mojul mone 4st isosüümist transkriptide arv kasvab, monel langeb; eri MnP ja VP genide praimerid Pleurotus ostreatus
Phytophthora praimerid ITS6-ITS8 on mittespetsiifilised
lehtede ja juurtega assots seente liigirikkus ei muutu kõrgusgradiendil. Juuri mõj ruum 45%, pH 9%, temp 9%; lehtedel ruum 52%, temp 15%, pH 5%. Juurte ja leheseente BD väga sarnane
Cole JR, Wang Q, CardenasE, Fish J, Chai B, Farris RJ, Kulam-Syed-Mohideen AS, McGarrell SM, Marsh T, Garrity GM, Tiedje JM. 2009. The Ribosomal Database Project: improved alignments and new tools for rRNA analysis. Nucl. Ac. Res.  37: D141-D145
Barcoding: pakuvad ITS2 kui sobilikku kõigile eukarüootidele, kuna sel on konserv sek str
Kjeldsenia gen nov, arv EcM Calif
Betula: Lacc proxima, Thel terr, Lact hepatic, Cenoc; mänd: Rhizop, Suill varieg, Lact hepat, Suill bov, Thel terr; vanadel puudel domin Lact hepat, Russ emetic, Cenoc. Lact rufus
limiteerivad toitained mõj mükoriisa kasutegurit. AM on pos mõjuga kui N/P üle 14. AM pos efekt kaob kui P-rikast mulda N-väetada. P-vaese mulla N-väetamine suurendab mükoriisa mõju, sest taimed allokeerivad rohkem maa alla.
barcoding: isendi määramise ja liigituvastamise ning uute liikide leidmise eesmärkide segiajamine; puudulik liikideks jagamine a priori!; NJ puude kasutamine liikide eristamiseks parafüleetilisuse või incomplete lineage sorting fenomeni tõttu; K2P distantside asemel tuleks kasutada toor-distantse; bootstrap väärtuste ületähtsustamine; jäikade v valede läviväärtuste kasutamine; barcoding gap vale inerpretatsioon - on lokaalne gap ja nn. globaalne gap üle kõigi taksonite
Suillus luteus, S bovinus, Rhizopogon, Paxillus
Suillus spp, Thelephora, Laccaria, Scleroderma, Paxillus
vs ECM vs saprotroof: proteaasid, PPO, peroksüdaasid…oluline erinevusTheleph ra, Sullus bovinus Lepista nuda
xxx
Suillus, Thelephora Lepista nuda
Suillus luteus: välitingimustes metallitolerantsusvarieeruvus
liigirikkus on suurem madalamatel laiustel (Rapoporti seadus) ja madalates mägedes, sest need hõlmavad mfg laia amplituudiga liike
EcM eluviis on taimedel tekkinud 25-26 korda
Comandini O, Rinaldi AC, Kuyper TW. 2012. Measuring and estimating ectomycorrhizal fungal diversity: a continuous challenge. Pp. 165-200 in Pagano, M.C. [editor] Mycorrhiza:Occurrence in Natural and Restored Environments. Nova Science Publishers, Hauppauge, NY.
Combier J-P, Melayah D, Raffer C, Gay G, Marmeisse R. 2003. Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation as a tool for insertional mutagenesis in the symbiotic ectomycorrhizal fungus Hebeloma cylindrosporum. FEMS Microbiol. Lett. 220: 141-148. Hebeloma
Vahemeremaad, Kanaari saared jms taimede BD tsentrina: refuugiumid, endeemid, reliktid, välja ja sisserände strateegiad
kõdu lagunemine ja hüüfide hulk on maa sees kiirem kui maapeal
reoveebakterite IGS: palju varieeruvam ja seega täpsem; sihtmärk rDNA ca 700 nu; probe: plasmiid+originaalorg DNA tükk ? Pikkusega. Plasmiid sisaldab normaliseerijana ka kanamütsiini geeni. 5 kordust
array keskkonnaproovidest: identifitseerimine, cDNA analüüs, võrdlev genoomika. Spotitud vs sünteesitud ja klaas vs nailon-arrayd. Ülevaade
Nothofagus u 84 MYA; Fagales u 90 MYA; Nothofaguse praegune levik pole ilmselt mandrite triivi tulemus vaid väljasuremiste, hiliste liigitekete ja LDD tulemus
Phytophthora jt oomütseetide fülogeneesiks ja liikide eristamiseks ITS sobib, ent paljud lähedased liigid ja hübriidid pole eristatavad. Praimerid ITS6, ITS7, ITS8, mis on vastavalt ITS1, ITS2 ja ITS3 analoogid
EcM seened väidet. Kolonis sõnajalgu NZL kui läheduses on Nothofagus v mänd. Kultuuridega nakatumine ebaõnnestus; leptospermum mood EcM siis kui on Männi või Nothofaguse lähedal, muidu mood AM.
fülogeneetilise signaali tuvastamine erinevatel juhtudel ja eri evol küsimuste jaoks. Nullmudelid
Elaphomyces
troopilised ökosüs eri mandritel on oma funktsionaalsete gruppide poolest erinevad vrd varemarvatuga, samas esineb v palju ka konvergentsi. Eriti just saartel olevates metsades on puudus mõningatest funkts rühmadest, mida invasiivsed liigid võivad eriti kergesti ära kasutada
Congo DR: 2 liiki Thelephorat ja hulk klavarioidseid liike
Ramaria pannaldeta liikide süstemaatika üle maailma
Gomphus, Clavariadelphus, Paxillus, Gloeocantharellus: võrdlus ja hüpt fülogen seosed
16S rDNA geeni koopiate arv kõigub AM-seentel 2-4 korda Glomus intraradicesel
Rozellomycota: siia kuuluvad ka amööbide parasiidid. Mõnedel leidub ITS2. Aphelidea on varaseim seente rühm või seente sõsarrühm
pseudoreplikatsiooni võib kasutada juhul kui see on arusaadav ja vältimatu. Keskpos lähenemine
AMF: CO2 mõj kooslust 3,5%, osoon 0%; ent katse-aasta mõjutab 42%. S.t. samal põllul eri aastatel võib AMF kooslus suurel määral muutuda. Vb hoopis eraldusmeetodi efekt?
ECM koosluste tähtsus metsa ökosüsteemides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt otseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
EcM seente kooslus ja seeneliikide ensüümitoodang on väga erinevad A1 vs A2 horisondis ning Aprillis vs Jaanuaris. Seeneliigii eri ensüümide tootmise osakaal erineb ligi 10x
O: Tom sublil, Lact quietus, Tom lilgris; A -Cenoc, Lact quietus, Russula1, Russ ochrol. Kolmel dominandil suured erinevused O vs A (Tom sublil, Tom lilgris, Tom3 O-s; Cenoc A-s)
haava liigisisene var mõju on Laccaria bicolori kolonisatsioonile ja ens aktiivsusele suur, ent kumbki tunnus pole päritavad; mitte-EcM juurtel palju madalam akt kui EcM juurtel
EcM seentel lakaasi aktiivsuse tipp kevadel -arvseotud N omastamisega; fosfataasi tipp talvel -arv P omastamine kõdust, et kevadel kasvu jätkata; Cort anomalus ja Lact quietusel on sarn fosfataasi ja lakaasi akt mustrid -arv sama funktsioon; Xerocomusel muster erinev
eri EcM-seentel eri ensüümide aktiivsus. S. O siiski v varieeruv eri paikades, eri sügavusel. Näitab, et seentel on palju potentsiaali, mis avaldub eri tingimustessh
AM-süsteemides AM spoorid vs taimejuured vs taimelehed vs mükohet: troop MH taimedel madal N conc; 13C rikastatus sama, mis AM juurtel ja AM eostel; 15N ka sarnane. 13C phul on erinev understorey leaves vs MH leaves, mida tuleks omavahel võrrelda
Thelephora Thelephora
Thelephora Thelephora
Covacevich F. 2010. Molecular Tools for Biodiversity and Phylogenetic Studies in Mycorrhizas: The Use of Primers to Detect Arbuscular Mycorrhizal Fungi. In: Thangadurai D, Busso CA, Hijri M. Mycorrhizal Biotechnology. Science Publishers, Enfield, NH, USA.
fülogeneetiliste dummyde konstrueerimine node'de kaupa
Orhideedel on algne eluviis petmine nektari puudumise labi, millest on korduvalt tek nektariga vormid. Petvatel gruppidel geneetiline diversiteet palju vaiksem (inbreeding?)
Craine JM, Elmore AJ, Aidar MPM, Bustamante M, Dawson TE, Hobbie EA and 14 others. 2009. Global patterns of foliar nitrogen istopes and their relationships with climate, mycorrhizal fungi, foliar nutrient concentrations, and nitrogen availability. New Phytol. 183: 980–992.
Gnetales triiases, juuras, kriidis laialt levinud, hiljem kasvab koos soontaimedega madalatel laiustel, makrofossiile väga vähe
alpiaasal USA Rocky Mountains: EcM taimed vaid Betula, Salix, Bistorta vivipara, Dryas octop., ÜLEVAADE varasematest uuringutest, millest järeldab, et Pedicularisel on arktikas EcM (Stutz, Väre, Kohn&Stasovski) ja Alpi vöötmes AM. EcM leitud vel Vaccinium uliginosum (Stutz), Potentilla hyparctica (Bledsoe); Kobresia myosuroides
Amanita pantherina, Inocybe lacera jt
Muuhulgas Populirhiza nigra (Tom) leidus vaid lagupuidus
fülogeneetiline konservatiivsus bioomide muutmise osas lõuna-parasvöötme taimedel; hüpped toimuvad pigem sarnaste bioomide vahel, nt kuiv vs sklerofüll
Eucalyptus ja seotud EcM Myrtaceae tek vara-Paleogeenis. EcM gruppe ilmselt 3. Eukalüptidel võimaldas savanni kolida tänu võrsumise võime teke, mida pole vihmametsa liikidel. Miotseenis olid levinud ka SE aasias, NZL, Patagoonias koos Casuarinaceae-ga
Austaalia kaasaegsed kooslused on tek kliimamuutuste tagajärjel. Enne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Mirbelieae (Gastrolobium , Chorizema, Podolobium, Mirbelia, Oxylobium, Otion, Callistachys) kuuluvad AUS endeemsesse Mirbelieae triibusesse
paljasseemnetaimede kroonirühmad on väga noored (v.a. Pinaceae) vrd Angiosp-ga. Pinaceae kroonirühmad harunesid 100 MYA
fülogeneetiline nisi konservatism: ülevaade, null-mudelid, seda põhjustavad tegurid
Austraalia endemism: korrekteeritud endemism parim mõõde. Ei lange kokku liigirikkaimate aladega. Endemismi keskused: SW Aus, Cairns, Brisbane-Sydney, Adelaide, Tasmaania. Cape Yorki floora palju sarnasem PNG teatud aladele kui muule Austraaliale. Keskosas vähe endeeme, sest jääajal kliima muutlik ja kitsad endeemid surid välja
rDNA, rRNA geenide koopiate erinevatest arvust organismidel tulenevad kõrvalekalded molekulaarsetes identifitseerimismeetodites. Suure koopiaarvuga ruderaalid amplifitseeritakse samuti eelistatult. ARISA ülehindab kõvasti liigirikkust
eri meso- ja makrofauna liigid stimul või supresseerivad eriseeneliike erinevalt. EI K INTERAKTS stat anal-seri meso- ja makrofauna liigid stimul võ  supress erivad eriseeneliike erinev lt. EI K INTERAKTS stat anal-s
Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel
Tulasnella VK ECU, mis mood OrM, kuuluvad ühte liiki
DNA ekstraheerimise uus meetod CTABi pohjal, kus muudetud on kontsentratsioone ja merkaptoetanooli asendab polyvinylpyrrolidone. Korvaldab paremini igasugu polysahh ja fenoolod
Caryophyllales. EcM mood klaade 3: Nyctaginaceae, Coccoloba, Bistorta. Viimased on eriklaadides Polygonaceae suguk. (lähiperek Brunnichia, Eriogonum, Ruprechtia, Triplaris, Persicaria, Koenigia)
DNA eraldamine mullast: kõrged temp (70*C) ja sügavkülm-matsereerimine soodustavad humiinhapete kaasa tulemist (vrd kuulikestega lõhkumine); PVPP-columni etapp kasulik puhastamisel humiinhapetest; isopropanool parem kui teised (vahet pole, kas +20*C vs -20*; 1h vs 18h)
EcM tippudel avalduvad ensüümid rohkem kui lisada varist; NM juurte aktiivsus ei muutu; EcM juurtel 300-400x kõrgem fosfataasi aktiivsus
ARV et Suillus granulatus suudab täielikult puitu lagundada, eriti siis kui peremeespuu on 50% okastest vabastatud. Kõigi ensüümide aktiivsus tõuseb 2-3 korda defol. Aladel
Tylospora1, Tylospora2, Piloderma, Elaphomyces (Eupenicillium); väidet Cenoc ei talu ja Unkn1 eelistab kasvada roogitud okastega plottides. Ent analüüs on vale ja liike üldse saadi kahtlaselt vähe. Kogu kooslus ei muutunud
Monotropa: arv koosneb kahest morf identsest ent fyl kaugest krypt liigist voi on sekveneeritud vale materjali
seenlillelistel: Pterospora andromedea: Rhizopogon subcaerulescens grupp; Monotropa hypopithys: suilloidid; M. Uniflora: Russulaceae; Sarcodes sanguinea: suilloidid, kantarelloidid
kanarbikulaadsed: ektost erikoidse, arbutoidse ja monotropoidse hypoteetiline teke
Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga
Curlevski N, Chambers SM, Anderson IC, Cairney JWG. 2009. Identical genotypes of an ericoid mycorrhiza-forming fungus occur in roots of Epacris pulchella (Ericaceae) and Leptospermum polygalifolium (Myrtaceae) in an Australian sclerophyll forest. FEMS Microbiol. Ecol. 67: 411-420.
DGGE (59 OTU), RFLP (290 OTU), 91 RFLP tüübist sai pärast sekveneerimist 68, millest 5 olid arv kimeerid.
OrM: Platanthera ja Coeloglossumi endofüüdid ja kultuurikirjeldused: Leptodontidium orchidicola, Epulorhiza, Ceratorhiza, Sistotrema, Moniliopsis 
orhideedel: Armillaria, Ceratobasidium, Ceratorhiza, Epulorhiza, Marasmius, Melanotus, Moniliopsis, MRA, Sebacina, Thanatephorus, Tulasnella, Xerotus.
Pseudoagaricus-sipelgas-parasiit, parasiidiparasiidi koevolutsioon; väga sarnane Pseudoagaricus-sipelgas-parasiit, parasiidiparasiidi koevolutsioon; väga sarnane
Currie DJ, Mittelbach GG, Cornell HV, Field R, Guegan JF, Hawkins BA, Kaufman DM, Kerr JT, Oberdorff T, O’Brien E, Turner JRG. 2004. Predictions and tests of climate-based hypotheses of broad-scale variation in taxonomic richness. Ecol. Lett. 7: 1121–1134.
prokarüootide BD arvutamine toetudes lognormaalsele jaotusele, indiviidide arvule mullas ja mol taustuuringutele, dominantsusele; arvukus väikeses ja laias skaalas: ookean: 160/ml; muld: 6400-38000/g, 4*10e6/t, muld glob>4.5*10e6; meres kogu: 2*10e6; 
viirus: AM taimedel virionide produktsioon märksa kõrgem: arv. Seotud parema kasvuga
Cenoc, Pilod, Tylosp.
Suillus 491-492
Suillus variegatus somatic incompatibility genetite määramiseks
domin
erinevad PCR-l põhinevad metoodikad -limitatsioonid, ühel organismil mitmete alleelide olemasolu, praimerite selektiivsus
Cantharellus, Craterellus, LSU. Cantharellus: vaid C. Cibarius, C. Formosus, C. Subalbidus
Morchella spp: puhaskultuuris ektendoMR õhukese mantli ja pooliku hartigi võrgustikuga. Sage rakusisene kolonis; ainult männilistel; Arbutusel puudus. Viitavad, et kolonis ka maapirni, õlipuud ja saart intratsellulMorchella spp: puhask l uuris ektendoMR õhukese mantli ja pooliku hartigi võrg stikuga. Sage rakusisene kolonis; inult männilistel; Arbutusel puudus. Viitavad, et kolonis ka maapirni, õlipuud ja saart intratsellulMorch ll  spp: puhaskultuur s ektendoMR õhukese mantli ja pooliku hartigi võrgustikuga. Sage rakusisene kolonis; ainult männilistel; Arbutusel puudus
N transporterid, konverterid vs lupjamine 4 liigi juuretipud
Cantharellus sp
Cantharellus cibarius
Sphaerosporella, Wilcoxina, Laccaria Pisolithus
domin
Tomentella 4 spp EcM süntees puhaskultColtricia, Tomentella 4 spp., Amphinema, Phlebiella (Trechispora) vaga???: süntees kultuuri või viljakeha tükkidega
esmakordselt sümbiotroof
Wilcoxina-ektendoMR mänd kultuuritunnused: jaotas klamüdospooride ornamentatsiooni ja monilioidsete klamüdospooride järgi, hüüfiseinte ornamentatsioon. Vrd kandseentega tundlik benomüülile; ei soovita kasut nime Complexipes moniliformis; arvab, et tegu Geopora, Trichophaea, Sphaerosporella või Humariaga, arv EEMR mood mitmed lähedased liigid ja mükoriisat üldse palju rohkem liike kui leitud
Sphaerosporella brunnea õhuke ECM enamusel puudel nii steriilses kui mittesteriilses (viletsam) kk-s 2.5 g/l Glc juures. Paks mantel Pinus ponderosa, Larix laricina; rakusisest kolonis polnud. Viitab tugevale tsellulolüütilisele ja fenooloksidaasi aktiivsusele Sphaerosporella brunnea Sphaerosporella brunnea. Sphaerospora, Anthracobia, Trichophaea ei mood ECM ega tunne huvi juurte vastu
EcM sünt: Coltricia, Bankera, Tricholoma, Astraeus, Lactarius, Laccaria, Tricholoma + lühikirjeldused; Coltricia: vs ECM moodustumine, viljakehad nii sümbioosis kui mitte
mõned üksikud vähesel hulgal varajaste koloniseerijate hulgas
automatiseeritud määramine indexfungorum taksonoomia ja mitme blast vaste põhjal. UNIX-põhine
samblad vs EcM seened: pms veget kasv ja surnud ainesest toitainete kättesaaminesamblad vs seened: eri interaktsioonid, ülevaadesambla  vs seened: eri interaktsioonid, ülevaade
Cladophialophora spp nov sammaldest
sammaldel seened: sõltub v palju liigist, koest ja aastaajast; 
Mida lähemal ekvaatorile, seda rohkem liike. Liigirikkus sõltus enim ala suurusest ja õhutemp-st. Ei usu liigirikkuse ja mol kella kiiruse vah otsest seost, mis võib olla kk energi efekt
Malpighiales on tek 120 MAT, radieerunud 110 MAT, Salicaceae tek 105 MAT, Salix+Populus 50 MAT; Salix eraldunud Populusest 35 MAT (sõsarperek Idesia ja Poliothyrsis). Malphigiales sisald Elaeocarpust ja Medusagyne. Arv et Malphigialese radiatsiooniga kaasnes kaasaegsete troop vihmemetsade teke
maksasammalde risoidide endofüüdid: seenekooslused erinevad suureneva distantsiga, ent latit gradienti pole. Peremehe-spetsiifikat pole
Sarcolaena (Monotes(Pakaraimaea(sg Sipterocarpus+Shoreae))); ebasobiv outgroup. Vateriopsis kuulub Dipterocarpeae hulka. Arv suguk pärineb Aafrikast. Sarcoleanaceae L-Aafr väljasurnud
Tuber melanosporum
rarefaction mediaanini on parem kui miinimumini
mullaökoloogia ruumiline aspekt: bottom-up ja top-down suhted eri ökosüsteemides. Eri organismide BD gradient eri ökosüsteemides; ressursside heterogeensus
Laccaria bicolor
Brasiilias: pms saproobsed kandseened, siin-seal EcM seened: Russ-Lact, Ramaria, Cort, Inoc, Coltricia; muuhulgas Phellodon ja Sarcodon. Kohalikud pot peremehed Salix humboldtiana, Allophylus edulis?,Neea-Pisonia-Guapira, Coccoloba; veget-tüüpide kaupa. Koos eukalüptide, pajude, männi ja kastaniga sisse toodud palju muid seeni. Nimekiri EcM seentest, puidusaproobidest; vrd ka muude troopiliste aladega; rohumaade liigid Euroopast
arv läbi ookeanide levimine on tähtsam võrreldes vikariantsuse ja mandritriiviga kui seni arvatud. Näited, terminite definitsioonid
Quercirhiza cumulosa = Tomentella sp
Quercirhiza stellata = Tomentella sp
varajase vs hilise st seened: eri kaugusel tüvest eri seened mood mükoriisat; hilisema st seened mood rohkelt EcM viljakehade all, varase st seened mitte; varase st seened v arvukad viljakehade alt voetud proovidesse istutatud noortel puudel
DNA ja RNA põhine PCR-vaba phylochip: erinevad tulemused, haruldased liigid tuvastamata, vale-pos.
Dipodium hamiltonianum: seotud Gymnomyces ja Russula spp-ga AUSs. Teised liigid samuti
VIITED, ÜLEVAADE liikidest ja nendega seotud rühmadest. Rhizanthella gardneri Thanatephorus-sümbiont mood EcM eukalüptil 
Hebeloma
Collembola: süsteem, morf, 7000 liiki teada; 
varjutamine suurendab männi ja kase tüve pikkust, mitte kuusel; männil ja kuusel oli tugevaimaks konkurendiks kask, mis pärssis kavu enim, seda mõj. Ka huumuse fertiilsus; EcM kolonis sõltus fertiilsusest ja konkurentsist, aga mitte varjutamisest. Kuuse EcM moodustamist stimuleeris ja männil inhibeeris konkurente võõr-taimeliik
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.Pisolithus j  Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalypt sega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.Pisolithus ja Scl r erma sobivad Alloc ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ing tapavad Casuarin  equisetifolia. Euk lüpti k sv suurenes 13-32 kord , Allocasuarina max 3x, Ca uarina max 2 korda. Casu rina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
Mesophellia, Castorium: mükoriisad viljakehades ja mullas samasugused. Arv. Et viljakehas stimul juurte kasvu ja toitainete eritamist, mis induts VK arengut ja toitaineid
ekstraheerimise, rakkude lüüsi ja fragmentide pikkuse eri kasutamisega saadakse erinev pilt bakterikooslustest mullas. Ükski pole täiuslik, kõik täiendavad teineteist
Leccinum sect Scabra: Gapdh annab parema resolutsiooni kui ITS2. mõningal inkongruents ja arv. Hiljutine hübridis. ITS1s mikrosatelliidid. Lecc scabrumil suur liigisis ITS var. Arv. Ka L. Cf. Melaneum on hübriid.
Leccinum: ITS2, Gapdh -omavah inkongruentsed, ITS ei suuda hästi eristada liike. Vanad deletsioonid, mikrosatelliidid. ML, MP, Bayesi meetodid, statistikud lisaks. Leccinum v kitsa peremeesringiga v a L aurantiacum s l. Arv evol vanim peremees kask v haab, hiljem tek juurde pöögilised; kanarbikulaadsed; männilised. Peremehe vahetamisega on kaasnenud oluliselt kiirenenud evol gapdh kodeerivas osas
network analüüs: mõisted, meetrikud, proge
Venezuelast 3 liiki Tomentelloide
Paurocotylis pila: assots. Urtica dioica ja Epilobium angustifoliumiga. Arv. Juhuslikult levinud veesportlaste meeskonnaga NZLst
Paxillus involutus
Dentinger BTM, Ammirati JF, Both EE, Desjardin DE, Halling RE, Henkel TW, Moreau P-A, Nagasawa E, Soytong K, Taylor AFS, Watling R, Moncalvo J-M, McLaughlin DJ. 2010. Molecular phylogenetics of porcini mushrooms (Boletus section Boletus). Mol. Phyl. Evol. 57: 1276-1292.
COI vs ITS: COI amplif eri praimerite kombin-dega vaid 30% Agaricomycetes; palju pikki introneid. Pole nii eraldusvõimega kui ITS
spets praimerid liigsiseselt Bankera, Phellodoni, Hydnellumi ja Sarcodoni liikide määramiseks mullast.
DeSantis TZ, Hugenholtz P, Larsen N, Rojas M, Brodie EL, Keller K, Huber T, Dalevi D, Hu P, Andersen GL. 2006. Greengenes, a Chimera-Checked 16S rRNA gene database and workbench compatible with ARB. Appl. Environ. Microbiol. 72: 5069–5072.
DeSantis, T. Z., P. Hugenholtz, N. Larsen, M. Rojas, E. L. Brodie, K. Keller, T. Huber, D. Dalevi, P. Hu, and G. L. Andersen. 2006. Greengenes, a Chimera-Checked 16S rRNA Gene Database and Workbench Compatible with ARB. Appl Environ Microbiol 72:5069-72.
fülogen distantsimaatriksite analüüs on analoogne ruumilisele distantsile läbi PCNM vektorite; mudelisse jätta vaid olulised vektorid!
Durianella: lähedane Intsiaga seotud seenele Boletus klaadis
www: Betula nanast liiguba C ainult Betulasse, mitte Salixisse, erikoididesse ega rohttaimedesse; Ledumist ei liigu C teistesse taimedesse. Mulla läbi liikus 10% doonoris fikseeritud C, millest 5.2% liikus otse läbi juurte, 4.1 läbi www ja 1.4% läbi mullalahuse. Soojendamine suurendas C liikumist. Mida suurem oli saaja-taim, seda rohkem temasse liikus C. Juunis kui lehed puhkesid, liikus rohkem C, viidates C-tõmbele läbi lehtede
DALP metoodika populatsioonigeneetika voi kryptiliste liikide uuringuks. Fragmendid kergesti eraldatavad ja sekveneeritavad
nisi konservatism parasitoididel, lehetäidel ja peremeestaimedel: lehetäide fülogeneesil oluline mõju parasitoide edukusele; lehetäide peremeestaimedel polnud parasitoididele mõju
invasiivsed seened: ülevaadatud; Phytophthora infestans, P. Alni, Cryphonectria parasitica, Batrachochytrium, jpt invasiivsed seened: ülevaadatud; Phytophthora infestans, P. Alni, Cryphonectria parasitica, Batrachochytrium, jpt
Armillaria 2 sp; vs patogeensus vs sümbiotroofsusArmillaria 2 sp; v  patogeensus vs sümbiotroofsus
Laccaria bicolor S238
proovide kokkusegamisel saab vähem liike kätte kui muidu
T-RFLP kasutamine mükoriisaseentel: ülevaade, probleemid: praimerite ja restriktaaside valik, ükski 2 restriktaasi kombin pole täiuslik; erinevate sekv-masinate kasutamine, kiidavad oma R-keelel põhin TRAMPi, ilmselt kvantit ei saa anal, andmete analüüsimine, tüüp I ja tüüp II viga, soovit kasut +-1 bp resoluts. Hea meetod, kuna võimaldab suurt replikats
esmasest koloniseerijast sõltub hilisem koosluse struktuur ja massikadu
tammedel suurem elumus vanade puude risosfääris vrd eemal, mida seletatakse seente abil saadud suurema N konts abil; Väga oluline oli võistlus rohunditega
Zar, 1999 X2 test iga liigi jaoks
Dickie IA, Yeates GW, St. John MG, Stevenson BA, Scott JT, Rillig MC, Peltzer DA, Orwin KH, Kirschbaum MUF, Hunt JE, Burrows LE, Barbour MM, Aislabie J. 2011. Ecosystem service and biodiversity trade-offs in two woody successions. J. Appl. Ecol. 48:926-934.
Exceli-põhine proge RFLP bändide võrdlemiseks
Diedhiou A, Selosse M-A, Galiana A, Diabate M, Dreyfus B, Ba A, de Faria S, Bena G. 2010. Multi-host ectomycorrhizal fungi are predominant in a Guinean tropical rainforest and shared between canopy trees and seedlings. Environ. Microbiol. 12: 2219-2232.
Tomentella sp inokul püsib ja suureneb ka mittesteriilsetes pottides. Vrd kontr parandab taime kasvu, eriti juurestiku arengut. Inokuleerides on kogu ECM kolonis suuremToment lla sp
Thelephora sp Thel, Sceroderma, Pisolithus
Tomentella sp kolonis Afzeliat kiiremini kui Scleroderma. Scleroderma kolonis on madalam kui Tomentella oma koos inokuleerides. Tomentella parandab taimekasvuTomentella, Scleroderma
(Terfezia+Tirmania)Mattirolomyces)Tuber); ITS regioonile; Peziza perek liigid polnud aligneeritavad (erin teistest uuringutest SSU ja LSU); liigisisene ITS varieeruvaus <1%, v.a. Terf leptosperma (tõen peitliigid)
Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
Suillus luteus Mycena galopus-suurendab taimekasvu
Lepp fix 40-85 kg N/ha*a. Mullahingamine ja primprod kõrgeim lepikus vrd pöögi metsa ja põlluga. Järeld, et lepp investeerib palju C ülalpidamaks risosfääri keemiat, bioloogiat
RDA_MRPP, indikaatorliikide analüüs
ruumiline autokorr: tüübid, definits ja seletus; lisaks võib mõjutada multikollineaarsus; VIITED kliimavariaablite saamiseks; mudelid, mis arvet autokorr vs mitte, saavad erinevad tähtsamad muutujad mõjutajateks. Autokorri arvestav mudel pöörab rohkem tähelepanu mesoskaala protsessidele; erin põhjust ka multikollin. Kui algmuutujad võtavad arvesse suurema osa variatsioonist nii et spat autokorr on mitteoluline, siis pole vaja spat autokorr arvestada.
fülogeneetiliste eigenvectorite valik ja interpret
PCNM-tüüpi analüüs fülogeneesivektoritele peakoord-analüüsi põhjal; eigenvektorite arvu valik broken-stick mudeli põhjal ja seletusvõime põhjal; vektoreid saab kasutada teistes multivar analüüsides
fülogeneetiliste eignevectorite põhjal fülo-signaali määramine; eri arvu eigenv abil optimaalse määramine
ruumuline autokorr: ka mudelite valik AIC põhjal sõltub autokorrist; 
PAH ja klorineeritud yhendite biodegr vamä (enamasti tugevam kui ECM sentel; taluvus palju suurem) ja ECM seente poolt (sümbioosis männiga); puhaskultuuridx x
Laccaria, Thelephora, Cenococcum, Pisolithus, Suillus
Boletus spp, Suillus spp, Cantharellus cibarius, Amanita muscaria, Russula lepida, Scleroderma vulgare, Tylopilus chromapes sünt Pinus taeda, strobus.
Suillus, Boletus, Cenoc EcM süntees
nishianalüüs alternatiivina PCAle ja CCAle: viited: ADE-4
Dominguez Nunez JA, Selva Serrano J, Rodriguez Barreal JA, Saiz de Omenaca Gonzalez JA. 2006. The influence of mycorrhization with Tuber melanosporum in the afforestation of a Mediterranean site with Quercus ilex and Quercus faginea. For. Ecol. Manage. 231: 226-233. Tuber melanosporum
Tatra mäed: EcM: Dryas octop, Helianthemum grandiflorum, Bistorta vivip, Pinus, Picea, Salix, Fagus, Rosa (Cenoc) ja Sorbus (A-type). Pedicularis mood AM
Pyrus communis kogu Poolas: domin AM, vähem EcM. EcM leidub sõltumata mullatüübist, pHst, muudest EcM puudest, varieteedist ja geogr asukohast. Illustr
POL: Pinus, Populus tremula, Salix, Betula EcM, Lythrum salicaria mood EcM, millel õhuke seenmantel tumedatest hüüfidest ja HN puudus (Illustr.); ka Andromedea polifolia, Sorbus aucuparia, Juniperus communis mood EcM





PLFA: mikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata heinamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhul
biogeograafia: enamus taimi on Hiinast läinud yle Beringi väina NW-Am>NE Am, NW Am välja surnud; vähesed Euroopa kaudu yle Atlandi ookeani
taimed põhjapoolkeral perek kaupa: pms jagunemismustrid SE Aasia-NE Am, kusjuures SEA on pms algkohaks. SEA algkohaks ka Eur suhtes. Vrd loomadega, (sanmartin,2001), millel pms disjunkts SEAasia-Eur ja NE Am-NW Am. Seega arv et taimed levisid pms >30 MAT tagasi üle Atlandi või on suured jääaja väljasuremised muutnud vähemmõj NE Am ja SE Aasia sarnasemaks; 
ruumiline autokorrel: arvestamine parandab R2. SACi põhjustab ka olulise muutuja mittearvestamine, uurija suva. SAC eiramine põhj valesid param hinnanguid ja optimistlikke SE
Ruumiline autokorrelatsioon: kriteerium Morani I; eri metoodikate võrdlus; Bayes vs tavaline; proged, soovit standardis ridade kaupa; Ruumilise autokorrel mudelit ei või ekstrapoleerida suuremale alale või teistele objektidele
ruumiline autokorr: liigirikkuse lokaalsetel andmetel tekitab kohalikul tasandil toimuvate protsesside eiramine; ka uurijad võivad tugevasti autokorr tekitada läbi erineva täpsuse ja efektiivsuse. Taimede autokorr väiksem kui loomadel. Soovit esitada nii ruumilise kui mitte-ruumimlise mudeli
Rhizopogon, Hebeloma
Rhizopogon, Hebeloma
Rhizopogon vinicolor, Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif. Rhiz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FS
Eukalüptide kasvatamine väljaspool Austraaliat: kõrge produktsioon, vastuolu kohalike elanikega, inh kohalike liikide kasvu. 1828 toodi Kapimaale Mauritiuselt, kuhu viidi Austraaliast 1800. Zimbabwesse 1890ks aastateks. Maailmas katsid istandused 1990ndatel >160 000 km2 (ligi 40% kõigist kommerts puuistandustest); AUSs looduslikult 320 000 km2 metsamaal.
Nyctaginaceae: Neea, Guapira ja Pisonia sõsartakson on Pisoniella, ja kõige nende sõsarrühm on Bougainvillea+Belemia+Phaeoptilum. Pisoniee tekketsenter on L-Am, kust on levinud troop põhja-Am ja vähem ka saartele
AFLP põhjal mikrosatelliitmarkerite ning SCAR praimerite tegemine. Efektiivne, kiire, ökonoomne, vajab vähe, ent puhast DNAd. AFLP>hübridismikrosat-probedega>duplekside erald>kloneerimine>sekv
Cenococcum: gpd, ITS, CgSSU intron: , mt SSU: kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral. Arv Cenoc => 3 tugevalt toetatud liiki, millel arv eri fpüsiol omadused; eri liigid samast proovist
Tylospora, Paxillus
Clitocybe nebularis nõiaringid -keskelt sureb, akt rõnga läbimõõt 30..40 cm; jaguneb 3 osaks: 6 cm risomorfide front; tihe mütseeli front; hõreneva ja sureva mütseeli front. Kasv looduses palju kiirem kui agaril tõen akt transp tõttu fronti. Looduses 90 cm a-1; vrd teiste ringjate saproobidega ruderaalne, sest jääb neile antagonismikatsetes alla ja looduses sisemus sureb. Eri ringide kokkupuutudes surevad mõlemad; suurte takistuste ületamisel fragmenteerub ja enam ei ühildu, sest külgkasv on min.
liigirikkuse-pindala seoseid tugevdab enim 1) proovide pesitsi paiknemine; 2) mets, 3 ala suurus; 4 väiksem ala ulatus; 5 keha mass; 6 väiksemad laiuskraadid. Liigirikkus suureneb pindala kasvades eriti troopikas. Tugeva seosega liikidele on elupaiga fragmenteerumine eriiti drastiline
PCNM vektorite parandatud arvutamine R's (SpaceMaker)
5S rDNA suund enamusel kandseentel ja Armillarial sama mis ülejäänud, originaaloligote jrk Armillaria Armillaria
oksalaat: kvantitatiivne mõõtmine; Paxillus toodab ja antagonistlik efekt Fusarium I vastuPaxillus involutus Fusarium
Treubia -algelisimaid maksasamblaid on v keerulises assotsiatsioonis AM-seentega. Diferentseerunud koed ja tugev AM-hüüfide mass
Pisolithus sp (ei paranda Acacia kasvu Madagaskaril 19 kuu jooksul)
Sarcoleanaceae on ECM taimed, dipterokarpuste sõsarsugukond endeemne Madagaskaril. Nende ML analüüsi järgi Pakaraimea on lähedasem hoopis Cistaceae-le, Monotes ja Am Pseudomonotes mood ühise klaadi
Cantharellus garnierii Uus-Kaledoonia kaevanduspinnasel koos eri peremeestaimedega(Acacia, Casuarina, Nothofagus)
Madagascar: EcM puud Asteropeia 2 spp (Asteropeiaceae), Leptolaena, Schizolaena, Sarcolaena (Sarcolaenaceae), Intsia bijuga. Asteropeiaceae sõsarsuguk on Physenaceae, samuti Madagaskari endeem
vaid Acacia sect Phyllodes (syn Racosperma; Austraaliast) mood EcM. Koik akaatsia liigid mood AM. Senegali istandustes domin AM; tihti EcM ja AM valistavad teineteist
Duddridge JA, Finlay RD, Read DJ, Söderström B. 1988. The structure and function of the vegetative mycelium of ectomycorrhizal plants. III. Ultrastructural and autoradiographic analysis of inter-plant carbon distribution through intact mycelial systems. New Phytol. ??? Suillus bovinus
Monotropa MR ultrastr, termin 'Monotropoid MR'
Suillus grevillei
Suillus grevillei taimsete fenoolide teke, lignifikatsioon, taime-ja seenerakkude surm kui keskkonnas liigselt C
liigirikkuse ja indikaatorliikide mõõtmine: TWINSPAN oma puudustega, uus ja plastilisem IndVal
Arbutusel ektendoMR, sh tuberkuloidne tüüp
AM-seentel pH gradiendiga mullas: ohtrus kattub kõige paremini zero-sum multinomiaalse jaotusega. Võtsid arvesse ruumilist autokorr ja selle põhjal pH mõj AM-seenekooslusi palju enam kui taimeliik. Levimine piirab seeni väga vähe
Boletus pinophilus, Gautieria othii, Hebeloma longicaudum, Russula sanguinea, Scleroderma polyrhizum, Tricholoma albobrunneum, Tuber borchii, Xerocomus badius: esmane EcM süntees eostest või kultuurist. 
Leccinum, Pisolithus, Scleroderma
bakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus, usalduspiirid,VIITED
Cantharellus formosus
Laccaria bicolor
Durall DM, Jones MD, Lewis KJ. 2005. Effects of forest management on fungal communities. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 833-855. metsamajanduse mõju: põletamine vs lageraie vs valikraie
Hebeloma, Laccaria
Cenococcum, Laccaria, Suillus, Rhizopogon
heteroskedastilisus -termin ainult variaablitele, sellest ülesaamise transformatsioonid; heterogeensuse mõõtmisviisid, eksperimendi disain mis võtab arvesse heterogeensust
heterogeenses kk-s, erivoimalused: blokistamine, nested analüüs, plottide summeerimine kui pole ploti efekti, heterogeensuse enda analüüs
.
. oksalaadi roll: metallide inaktiveerimine, hapestamine, võitlus teiste seentega, patogenees, ligninaaside toetamineoksalaadi roll: me llid  inak iveerimine, hapestamine, võitlus teiste seentega, patogenees, ligninaaside toetamine




rarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA, DOTUR. Sekv 13355 bakteri sekventsi
Populus: vanimad fossiilid troop P-Am sect Abaso 58 MAT; sect Tacamahaca ja Populus on palju hilisemad, 15-20 MA vanad
CA T-RFLP kvantit mustrile T-RFLP seente SSUle 2 RE, praimerid Borneman 2000. Seened mullast. DNA extr SDS + PVPP. Sepharose. T-RFLP sarn-limiit 1.25. PCR produkt vaja puhastada ja RFLPks sama kogus. Piigi pikkus kvantit näitaja. CA
ookeanisetted: eukarüootidest domin seened, eriti Malassezia ja Cryptococcus-sarn pärmid; 
Fomitopsis rosea ja Phlebia centrifuga -vanade kuusikute liigid: eoste langemine ja idanevus palju arvukam Põhja-rootsis kus vanu metsi palju. Monokaarüoniga asustatud puutükkide eksponeerimine
leviku uurimine välja pandud puuketastega agari asemel: säilib kauem, reostub vähem
T-RFLP mullast: ITS1F-4B+nested ITS1F/4; 3 RE: madal resolutsioon, isegi mõningaid erinevaid seeni ei suudeta eristada. Samas mitmel pool ka arvestatav liigisisene varieeruvus. Määrangud kahtlased.
T-RFLP vs RFLP Ektomükoriisaseente ITS regiooni eristamiseks. Vaja mitmeid ensüüme ja ka siis raske eristada gruppe, missarnasemad kui 90 -95%. RFLP sama täpsuse juure pole oluliselt parem. Liigisisene var enamasti väike probleem, ent enamasti v vähe isolaate samast liigist analüüsitud
Agaricus: noiaringid vt sh2
vs AM
Wilcoxina spp: W rehmii on turbapinnasel pigem kuusega ja ei mood klamüdosp, W mikolae pigem männiga ja mood klamüdospoore ja häiringutel-põlengutel, arv nende vaheline hübriid W tetraspora, arv et mõni liik võib veel olla
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; ECM sümbioos kui vastastikune arasitism ja eksp uateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni d f Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ül kanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerim ne e partn rite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
Sphaerosporella tuleaseme-kottseente biotroofsus: Rhizina, Pyropyxis -tugevad patogeenid, mitmed on norgad patogeenid (Geopyxis carbonaria, Gyromitra infula; Tricharina praecox var. intermedia); sümptomiteta biotroofid (Anthracobia maurilabra, macrocystis; Trichophaea hemisphaerioides), paljud pole yldse biotroofid (Anthracobia macrocystis, Ascobolus carbonarius, Peziza echinospora, endocarpoides, petersii, praetervisa, tenacella, violacea, Pulvinula archeri, Scutellinia 3 spp, Trichophaea abundans). Sphaerosporella on ECM
Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.Pezizales vs s emnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh C loscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizi  undulata, Ascobolus carbonarius. Tri hophaea abundans j  Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaero porella t kitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.
pürofiilsed kottseened: amüloosi, amülopektiini, pektiini, ksülaani lagundamine. Peroksidaasid kõigil; türosinaasid, lakkasid varieeruvad liigiti, isolaaditipürof ilsed kottseened: amüloosi, amülopektiini, pektiini, ksülaani lagundamine. Peroksidaasid kõigil; türosinaasid, lakkasid varieeruvad liigiti, isolaaditi
ülevaade eripraimeritest: NL6Bmun jt. Eriti just sekveneerimine annab lubavaid tulemusi identifitseerimisel
veidrad praimerid, Wilcoxina, Tricharina
Pezizales: arv esineb tugev kontiinum saproobidega, sest paljudel saproobsed omadused: tsellulaasid, polüfenoolioksidaasid, ligninaasid, kiire kasv. 
invasiivsed liigid mõjutavad mullastiku protsesse: ÜLEVAADE. Eriti kasvab biomass, võivad tulla juurde uued funktsioonid. mändidel C ja varise hulk kasvab, N ja pH väheneb, mikroelementide leostumine suurem
SIP mullas rikastatud tselluloosi lagundajatele. 12C domin kandseened; 13C domin pioneersed kottseened. Arv. Mullaproovi eraldamisega katkestati EcM jm kandseente sidemed.
Cassiope (Ericaceae) on pärit Beringiast, kust on korduvalt levinud välja ja nüüdki N-Am ja Gröönimaa kaudu Skandinaaviasse. Siberis refuugium
Arktika taimed: Eri liikidel geneetilised piirid läbivad harilikult Kesk-Gröönimaa ja Uuralid. Geneetiline diversiteet suurim Beringias er. RUS poolel, Kaukaasias ja pisut ka Alpides; Geneetiliselt eripäraseimad olid Alpid ja Norilsk
taimede BD mõju mullaloomadele: mõju mikrofaunale positiivne, mesofaunale neutraalne; kasut path analüüsi e structural equation modelling: Ainult bottom-up efektid, aga mitte vastupidi toiduahelas; Taimede BD mõju oli tugevam kui N või CO2 tõusu mõju. Teise järgu tarbijatele ja detritivooridele võis taimede BD otsene mõju olla ka negatiivne. Taimede BD suurendab ka indiviidide arvu, mida ei ole SEMis kasutatud!!
Paxillus involutus
kuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselgeScleroderma
Paxillus
Guyana keskosa taimede nimestik: sh EcM puud Pradosia, Papilionaceae, Gnetum, Nyctaginaceae, Coccoloba, Tiliaceae?
Paxillus involutus
Piloderma
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni bakterite hulk väheneb 100..500x; seentel 30..70x, algloomadel 500..1000 korda
network-analüüs: dimensionaalsus ehk kui paljude tunnstega saab võrgustikku küllastunult kirjeldada
pürofiilsed kottseened: Pyronema, Ascobolus, Peziza: eoste idanemist stimuleerib lühiajaline temp 50*; aluseline reaktsioon; kasvu optimum pH 6-8
Pyronema domesticum: suudab idaneda ja kasvada vaid eelsteriilses keskkonnas, muidu jääb kiiretele hallitustele alla
amplifitseerimata kogu rRNA 0,5 g proovist; probed 16S piirkonnale (erinevalt mittemärklauast väh 2 bp valepaardumine 3´otsas): universaalsed, rühmaspets, redundantsed, replikatsioonid array piires (ei erine) ja redundantsed (v erinevad); erinevad sidumistemp (tasub proovida eri Tm tõttu)
ISSR ektomükoriisadele, SCAR marker ühele Suillus collinitus indiviidile
Dryas octopetala Euroopa levila, VIITED esmastele mükoriisakirjeldustele (Hesselman 1900) jt
populatsioonigenoomika tuvastab Neurosporal temperatuuriadaptatsiooni võtme
2tuumaline Ceratobasidium põhjustab mändide surma taimlates
Hysterangiumi mattides laguneb okkakõdu kiiremini kui mujalHysterangium (matid)
Protistide seas palju kirjeldamata rühmi, kust vaid molekulaarsed 18S andmed, eriti ookeanides; eriti fülotüübirikkad on arktilised veed ja kuumaveevendid
tolmjate seemnetega taimed - pms parasiidid või mükohet; Rubiaceae jt pole parasitismi tuvastatud; Poolparasiitne eluviis on eelduseks tolmjate seemnete tekkele, sest need ei toida end ise ära; 
pink
Piloderma, pink Piloderma, pink, Paxillus
Tylospora fibrillosa: IGS, ITS -kultuurist -ei mingit erinevust liigisiseselt; ECM väga vilets amplifitseering; 6-10 RE, Tylospora fibrillosa
domin
Piloderma, Tomentellopsis Piloderma, Tomentellopsis
Tomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamisel
iseloomustus tomentelloidid tomentelloidid
Helianthemum squamatum idanemine: 5 a jooksul ei vähene õhukindlas purgis; puju on allelopaatiline: eriti külm ekstrakt vrd kuumaga ja suuremates kontsentratsioonides; puju muld koos varisega takistas palju
Helianthemum squamatum elumus: sõltub pos kõvast mullakoorikust, samblikukattest, emataimedest jt rohttaimedest; neg sammaldest. Seemned ei levi kaugele
Rosaceae: Photinia lähim sugulane on Pseudocydonia jt õunviljalised
uurea kogunemine Terfezia viljakehadesse (ornitiini aktiivsus), nitraadi reduktaasi suurem aktiivsus hüüfides
Cantharellus AUSs -tohutult valemääranguid Clelandilt. Õigeid Cantharellusesse kuuluvaid liike vaid 2-3
roll
Faithi fülodiversiteedi index: näitab summarset BD; ei arvesta proovide hulka
PCR 16SrRNA geenide eristamine kui on erinevad koopiad, eriorganismid; erigeelid; klooni-rmtk-d ei saa kasut kvantitat hinnanguks
Amphinema byssoides, Hebeloma hiemale, Tuber maculatum obs Pinus strobuse seemikute l taimlates. ILLUSTR. Amphinema mütseel väga seotud männi varise ja kõduga ning arvab sellel olevat oluuline roll min-toitumises
Endogone viljub itaalias ebatsuuga ja männi 2-3 a istandikes. V sage. Lehise all puudub. Mood mükoriisat, kus vaheseinu ei leitud
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
Gnetum africanum mood EcM Scleroderma sp-ga
läbi multiplex PCR SNP detekteerimine p53 tuumorpiirkonnas
taimede DNA barcoding: trnH-psbA ja rbcL on parimad lookused. Praimerite järjestused
Cantharellus, Craterellus, LSU. Ameerika liigid pms
pärmid esinevad nii nögiseente, Tremellide kui ka roosteseente hulgas. Ûlevaade
Fellbaum CR, Gachomo EW, Beesetty Y, Choudhari S, Strahan GD, Pfeffer PE, Kiers ET, Bücking H. 2012. Carbon availability triggers fungal nitrogen uptake and transport in arbuscular mycorrhizal symbiosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109: 2666-2671.
MnP: mõõtmine, max aktiivsus 7-9päeval; lakaasil alates 5 päevast lõpuni (-14) Panus tigrinus
Cenococcum esmakirjeldused
Cenococcum graniforme: käsitlus läbi ajaloo. Peetud fossiilideks. Esmakordselt mainib seotust mükoriissete struktuuridega
Terfeziaceae: Choiromyces echinulatus=>Eremiomyces ech. (peremees teadmata) ja Terfezia pfeilii =Kalaharituber pfeilii (peremees Acacia ja Citrullus vulgaris???). ITS ja LSU järgi. Muu Choiromyces on Tuberaceae
MnP: probleemid mõõtmisega, segavad faktorid -vaba Mn, aromaatsed ühendid
vs parasiidid, ECM seened: levik noorendikes viljakehade põhjalvs parasiidi , ECM seened: levik noorendikes viljakehade põhjal
liigirikkus sõltub enim kliimast. Suurematel uuringualadel seosed tugevamad kui väiksematel aladel. Väiksemad mõjurid keskkonna heterogeensus ja ajaloolised faktorid
Fierer N, Breitbart M, Nulton J, Salamon P, Lozupone C, Jones R, Robeson M, Edwards RA, Felts B, Rayhawk S, Knight R, Rohwer F, Jackson RB. 2007. Metagenomic and Small-Subunit rRNA Analyses Reveal the Genetic Diversity of Bacteria, Archaea, Fungi, and Viruses in Soil. Appl. Environ. Microbiol. 73: 7059-7066.
fingerprinting meetodite võrreldamatus vrd sekv-põhised
bakteritel: latituudi gradienti ei tuvastatud T-RFLP baasil. Lokaalselt mõjutas kooslust ja liigirikkust enim pH (unimodaalne Ph7 juures)
N-väetamisel on bakterite BD-le alast sõltuv efekt; kooslused ja metaboolne pot muutuvad tugevasti; fülogeneet, metagenoomi ja kataboolne distants olid omavahel korreleeritud Mantel testi põhjal.Ka väike sekventside arv on metagenoomi puhul määrav
metagenoom üle koosluste: kuuma-ja külmakõrbetes BD taksonitel ja metagenoomidel madalam kui metsades ja rohumaadel
organismide (prok, euk) BD tolmus: domin bakterid, v palju liike, vähem seeni (SordarioM) ja taimi (Pinus pms) ning loomi (Diptera, lestad). Päevane temporaalne erinevus väga suur ning raskesti ennustatav
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus. Haruldasemad PLFA piigid on sügavamalt kadunud, mis viitab nested mustrile; sügaval arv. C-limitatsioon
mullaelukate, sh mikroobide biomass bioomide kaupa: suurim metsa-ökosüs, er troop vihmamets ja temp okasmets; mikroobide osakaal suurim kõrbealadel; seente/bakterite suhe suurim temp leht- ja okasmetsades, madalaim kõrbes; mullaloomadest domin kõikjal, eriti troopikas, vihmaussid (v.a. kõrbed, kus domin nematoodid)
sarnasusindeksid, puule Monte Carlo test (Singelton,2001) bakterid, seened, 18S (seentele NS1, NS2) + kloneerimine + ARDRA + sekv. Kuuse risosfääri bakterid ja seened on erinevad haigete istikute (domin Dothideomyc, Sordariomyc, mitosp kotts, Heterobasidiomyc) juurtel vrd tervetega (dom cf Thelephora, cf Ossicaulis (homobas), cf Tricholoma)
Real-time PCR monel juhul mittesteriilne muld inhibeerib vrd steriilse mullaga; väga täpne vrd algse DNA kogusega
heterotroofsete protistide BD on v madal globaalselt. Kõigis geogr piirkondades on kõik sobivad liigid esindatud tuule ja veega leviku tõttu ning aeglaste liigitekkeprots tõttu. Glob leviku piiriks on org suurus 1 mm
Paxillus, Suillus bovinus, Pisolithus, Rhizopogon
Suillus, Pisolithus
Suillus spp. lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P
Suillus spp.
Laccaria amethystina, Xerocomus chrysenteron, X. pruinatus
Mycetozoa: viljakehadega limakud hilistekkesed, monofüleet
juurte kvantitat määramine trnL kloneerimise+sekv baasil: erinevused eraldamises, koopia arvus, vitaalsuses. Jämedamaid juuri diskrimineeriti
noodulitega ja mükoriisasümbiooside stabiilsus: Erikoidne ja orhidee MR ning noodulitega küllalt stabiilne -ühes-kahes taimerühmas; ECM labiilne. Arv süsiniku hinna tõttu N2 fikseerivad tsesalpiinilised pole ECM. Üheidulehelistest Kobresia ja Pandanus on ECM.
liigitekke ja väljasuremise protsesside hindamine tipu-kamm-fülogeneesi põhjal. Bayesi proge BISSE
DNA mitmekordne eraldamine/ puhastamine annab paremaid tulemusi inhibiitorite eemaldamisel, samas DNA kogus väheneb
Seisellide floora: ca 250 põlist õistaimeliiki, millest 84 on endeemsed. Lisaks teada 80 sõnajalga. Eri metsatüübid. Pakutakse välja ka minevikus dominantpuid. Merede kerkest ja taandumisest ülevaade
ligniini lagundavad ensüümid pärin kandseente eellaselt; roostetel ja nõgiseentel kadunud; VP, MnP, LiP geenide areng ja taandareng eri rühmades; permis ja karbonis lõppes puidu ladestumine osaliselt tänu Cl II peroksidaaside tekkele
DNA Barcoding defineerija: Molecular OTU nematoodide 18S rDNA põhjal. Barcoding on v paljulubav ja soovit. Selle baasil luua mikrokiibid liikide määramiseks
Cladosporidium ja Aureobasidium sisaldavad kuni 30% melaniini ning seovad edukalt Cu, Cd, eriti eri saviosakeste manulusel
networking: modulaarsus ja nestedness sõltuvad assots intiimsusest, mitte par v mutualimusest; eri networkide sidumine; multitroofilised netw; 
Elaphomyces muricatus, Genea klotzschii, Rhiz rubescens, Hymenogaster tener, Hysterangium, Cenoc, Tuber albidum eri peremeestaimedel
Tuber brumale sünt Pinus nigral -cys olemas
Stephensia bombycina EI MOOD EcM tammega ega polnud ka biotroofne (?)ja peeti saproobiksSteph ns a bombycina EI MOOD EcM tammega ega polnud ka biotroofne (?)ja peeti saproobiks
Stephensia bombycina mood koniide
Betulaceae pärineb mol fül jr 115-130 MAT tagasi; vanimad fossiilid pärit u 90 MAT; mitmed väljasurnud perek Coryluse, Carpinuse ja Alnuse sugulased. Perek. Lepp -Alnus tek 100-112 MAT, kuigi radiatsioon oli palju hiljem: 60 MAT
invasiivsed eukalüptid RSAs: mitmed liigid levivad vaikselt koldest eemale ja transformeerivad maastikku. Kasutatud ornamentaalselt, varjuna, kütteks ja ehituspuiduks. Kuivatavad maapinda ja stimul põlenguid
Terfezia arenaria, claveryi, Tirmania pinoyi sünt Helianthemumil. Taimekasv ja EcM vs rakusisene endoMR sõltus substraadi toitaineterikkusest; alati ilma mantlita; polüspoorne inokul tekitas vaid VK-algmeid
Amanita rubescens sünt männi hüpokotüüli juurtega puhaskult
network analüüs: tugevalt connected networkides on rohkem nii nested kui ka modulaarseid kooslusi; nestednessi tuvastamiseks parem modifitseeritud fixed model, probabilistlik mudel tõstab I vea tõenäosust; 
Pisolithus alba
varane vs hiline: Leccinum ja Lact pubescens ei levi eostega noortele taimedele; Inocybe, Laccaria ja Hebeloma kolonis eostega noori taimi holpsasti; eosed idanesid ka sama hasti mullas, mida oli hoitud 6 kuud 18 kraadi juures
Mükoriisatüüpide esmakirjeldused: AM, ErM, OrM, Monotropoid ja EcM; Pyrola leiti NM
ektomükoriisa mõiste, EcM esinevus Fagaceae, Salicaceae ja Pinaceae liikidel (Carpinus, Corylus, Fagus, Quercus, Castanea, Salix, Populus, Pinus, Picea, Abies); miskipärast ei leitud lehisel, kasel lepal, pärnal) Rosaceae mitte-EcM. Rõhutab EcM kasulikkust taimedele. Otsis EcM eriti trühvlite ümbert. Kirjeldas EcM mantlit, Hartigi võrgustikku, juurekarvade puudumist, tipmise meristeemi arengut. Leidis EcM eriti hästi arenenuna lubjarikkal pinnasel; materdab Gibelli ja Hartigi eelnevaid töid; oletab, et EcM mood mitmed eri seened; ektomükoriisa mõi te, EcM esinevus Fagace e, Salicaceae ja Pinaceae liikidel (miskipärast ei leitud lehis l, kasel , pärnal). Rõhutab EcM kasulikkust taimed le. Otsis EcM eriti trühvl t ümbert. Kirjeldas EcM mantlit, Har gi võrgustikku, ju rekarvade puudumist, tipmise meristeemi arengut. Leidis EcM eriti hästi arenenuna lubjarikkal pin asel; materdab Gibelli ja Hartigi eelnevaid töid; oletab, et EcM mood mitmed eri seened; 
Mycena galopus vs Marasmius androsaceus: geneti suurus, paiknemine, konkurents
suktsessioon varisel ja liikide kooseksisteerimine: Mycena galopus ja Marasmius androsaceus näide
Franklin JF, Pechanec AA. Comparison of vegetation in adjacent alder, conifer, and mixed alder-conifer communities.II. Epiphytic, epixylic, and epilithic cryptogams. In: Trappe JM, Franklin JF, Tarrant RF, Hansen GM (eds.) Biology of Alder. Pacific Northwest and Range Experiment Station Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Portland, Ore, pp. 85-98.
fülogeneetiline GLS töötab paremini (täpsem, madalam type I error) kui phyl eigenvector PVR
tunnuste muutuste uurimine tingimustes, kus liikide fülogeneesi ja areaali on samaaaegselt arvesse võetud
võrdleva analüüsi komistuskivid: madala R2-mudelite usaldamine suure valimi ja log-skaala korral; samaaegne raporteerimine fülogeneesi arvesse võtvast ja mittevõtvast analüüsist; eelduste mittekontrollimine; post-hoc hüpoteeside püstitamine; jääkide-põhine analüüs; lünklike andmete kasutamine; fülogeneesirekonstr robustsus
Orhideed: Apostasioideae, Vanilloideae ja Cypripedoideae on basaalsed harud
Pyroloideae feneetiliste tunnuste põhjal perek eristamine: Pyrola, Orthilia, Monotes, Chimaphila: ITS: Monotes Chimaphila sees
Pyrolaceae: Chimaphila ja Moneses omaette grupis; Orthilia on sõsarrühm Pyrolale. Lehtedeta vormid on väga lähedased P. Chloranthale; Chimaphilat peetakse primitiivseks
Hebeloma crustuliniforme
Laccaria bicolor
Laccaria koosn mitmest eri bioloogilisest liigist. Sh. Lacc laccata koosn 2 krüpt liigist.
Hebeloma mesophaeum
Suillus luteus, S. Granulatus, Scleroderma aurantium, Tricholoma pessundatum
mitmed
Laccaria laccata jaguneb vähemasti Rootsis 4 bioloogiliseks krüpt liigiks monokaarüonide intersteriilsuse põhjal
õistaimede fülogenees ja varajane biogeograafia: Chloranthaceae, Fagales. Eellaste otsingud, divergeerumine, välja suremine
Uruguay Leguminosae: enamasti AM, aga Gleditsia amorphoides, Calliandria parvifolia, tweedii; Prosopis spp mood AM ja EcM; Lonchocarpus nitidus mood vaid EcM. Ei illustr.
Termitomyces: monofüleetiline seenerühm Lyophyllumi kõrval: termiidiseened tekkinud 1 korra ja tagasievol pole; eri klaadid paiknesid tavaliselt eraldi kas Aasias v Aafr
Cortinarius subgen Phlegmacium: RPB1>RPB2>ITS. RPB2 oma pikkuse kohta parim. Praimerid
Zambia miombod: Brachystegia BD tsenter. Miombo kliima, muld, juured ulatuvad puust väh 27 m eemale Julbernardial. Arv EcM-l v oluline roll. Põletamise intervall määrab koosluse tüübi
PLFA: seente PLFAd 18:2w6,9 ja 18:1w9 on sagedased ka teistel mullamikroobidel. Metsamullas on mõlemad head indikaatorid. AM jaoks töötab 16:1w5 hästi juurtes, ent kehvasti mullas. Mulla jaoks parem NLFA16:1w5. PLFAsid ei tohi kasutada OTUdena.
puuliik mõjutab tugevasti varise kvaliteeti, mis omakorda mõjutav mulla A ja O horisondi keemiat ja mikroobe nii otseselt kui k a läbi vihmausside
esimene üritus EcM sünteesida, ent ebaõnnestus (Lact deliciosus, Sarcodon imbricatus, Russula virescens) Collybia macrourus oli juure-endof kasvades steeli rakkudesCollybia macrourus oli juure-end f kasvades steeli rakk des
IGS-RFLP: Armillaria Jaapanis; eri Armillaria sp parasiteerivad eri Wynnea sp ja Entoloma abortivum il IGS-RFLP: Armillaria Jaapanis; eri Armillaria sp parasiteerivad eri Wynnea sp ja Entoloma abortivum il
gyrP geen Mycobacteria; 15 nu oligod; liigini identifitseerimiseks oligote kombinatsioonid, u 3 tk. V täpne. Protokoll antud; Ka chaperon-probe
DNA eraldamine erinevatest keskkonnaproovidest -mehaanilised meetodid andsid 3x paremaid tulemusi kui CTAB-pohinevad lüüsimeetodid; huumusainete probleem
lehekõdu lagundamine ja veesisaldus suurenes kui mükoriissed juured lõigati läbi: 
Paxillus involutus: terve rida isolaate ei mood haavaga EcM, tekitades paksenenud rakuseinad
Hebeloma, Laccaria
Kõdus Pinus, Populus ja Juniperus kõdus: replitseerimata. Eri seeneharud
Dipterocarpoideae jaguneb 4 rühmaks: Shoreae (Diptrocarpus (Vateriopsis (Stemonoporus-Vatica-Vateria)
Gamfeldt L, Snäll T, Bagchi R, Jonsson M, Gustafsson L, Kjellander P, Ruiz-Jaen MC, Fröberg M, Stendah J, Philipson CD, Mikusinski G,
Andersson E, Westerlund B, Andren H, Moberg F, Moen J, Bengtsson J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Commun. 4: 1340.
Gao C, Shi N-N, Liu Y-X, Peay KG, Zheng Y, Ding Q, Mi X-C, Ma K-P, Wubet T, Buscot F, Guo L-D. 2013. Host plant genus-level diversity is the best predictor of ectomycorrhizal fungal diversity in a Chinese subtropical forest. Mol. Ecol. 22: 3403–3414.
SEM EcM kooslusele Mantel maatriksi põhjal
Paxillus
Laccaria bicolor
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
Pisolithus
Bonferroni korrektsioon: kasutamisjuhud. Selle parandused, püüded hinnata stat oluliste seast tõelisi nullhüpoteese, alternatiivsed viisid alfa korrektsiooniks: false discovery rate -LINGID, VIITED, PROGRAMMID
Tuber melanosporum, Tuber indicum ja pseudoexcavatum on EcM morf poolest v sarnased ja kasvavad aluselisel pinnasel koos Quercus ilexiga sünt põhjal
mullamikroobide ja ökosüs funktsioonide sültuvus kliimamuutustest on mõnevõrra sarnane
x
troopilised veeseened on väga liigirikkad; suur vae soolase ja magevee seentel
samblikud on tekkinud kand-ja kottseentel evol jooksul mitmeid kordi
CHI 4 uut Cortinariuse liiki. Seal neid kokku >250
Agaricales: tumedaeoselised paksuseinalised on tek heledaeoselistest õhukeseseinalistest mitmeid kordi. Tricholomataceae ja Entolomataceae on läh seorud; Cortinariuse sõsarperek on Phaeolepiota-Cystoderma, Cyathus, Crucibulum; Hebeloma-Alnicola sõsarperek Galerina, Gymnopilus ja Strophariaceae. Laccaria on tek tumedaeoselistest, ent on säilit paksu eosekesta
Kesk-Tsiilis: (Austro)Pax 5, Amanita 4; Descolea 1; Cort 41, Heb 1; Inocybe 5; Stephanopus 2 spp???; Hygrophorus 2; Austroomphaliaster (Trich) 1???; Laccaria 3; Porpoloma (Trich) 1??? Tricholoma 4; Russ 4; Cenoc 1; ElaphoM 1; Helotium 1???(Austro)paxillus statuus, Pax inv, Cenoc mood EcM Nothofagustel; P. atuum ei mood EcM Eur ja Aus puudel. Chalciporus mood ecm männil, aga mitte pöögil (joonisel kahtlane); 
Korupi metsa taimestik ja selle seotus mullafosforiga: tsesalp pms madala P kasvukohtades; Uapacal tugev optimum. Hüpot et EcM võivad põhj tsesalp monodomin madala P aladel
taimede liigirikkus ega taimede funktsionaalsete rühmade rikkus ei avalda mõju juurte ega mullafauna diversiteedile. Liblikõielised vähendasid juurte hulka ja talitlesid omamoodi.
Hebeloma sylindosporum
endof liikide eristamiseks jääb teatud rühmades ITSist väheks resol tõttu )Colletotrichum, Trichoderma harzianum complex). ITS jaoks peaks kasutama 99-100% barcoding threshold
orhideed saavad seente kaudu kuni 85% C ja 80% N; eristuvad selgesti autotroofsed ja mükoheterotroofsed orhideed üksteisest ning muudest taimedest
x x
AM-seente mõju patogeenidele võib olla pos, neg või neutr -+-võrdselt
haabadel AM vs EcM sõltub mullaniiskusest ja niisutamisest. Optimaalse korral EcM, liigniiskes ja liigkuivas rohkem Ami. Eri genetitel ponud rolli AM ja EcM eelistuses.
BD sõltuvus pinnasest
(EurotioM + Mycocaliciales) LecanoroM. Pseudotulostoma lähim Trichocoma; kõik kuuluvad Eurotiales seltsi
perek-sisesed kimäärid; singletonide eemaldamine
Geml J, Timling I, Robinson CH, Lennon N, Nusbaum HC, Brochmann C, Noordeloos ME, Taylor DL. 2012. An arctic community of symbiotic fungi assembled by long-distance dispersers: phylogenetic diversity of ectomycorrhizal basidiomycetes in Svalbard based on soil and sporocarp DNA. J. Biogeogr. 34: 74-88.
Amanita muscaria koosneb väh 8st iseseisvast evol-harust, mis asuvad eri kontinentidel ja/või kliimavöötmetes. Neist 3 eranditult Santa Cruzi saartelt. Peab 8ks iseseisvaks füloliigiks. Suurimad linidzid polnud b-tubuliini järgi monofüleetilised, mida seletab pika ajaga, et praagitaks välja teistele sarnased alleelid. PROGED
acid phosphatase aktiivsus sesoonselt Lactarius blennius, L. subdulcis
Thelephora, Laccaria omavad vedelkultuuris väga piiratud naftaleeni degradeerimise aktiivsust lagunematuteks vaheproduktideks, samas kui Lactarius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon ei lagunda sedagi. Fluoreeni ja püreeni ei lagunda ükski. ECM männi juuresolek aeglustab fluoreeni degradats arv Gadgili efekti, mitte niiskuse vähenemise tõttu nagu Koide2003 pakubThelephor , Laccaria, L ctarius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon
alvaritel mida rikkkam on liigifond, seda suurem on ka keskmine liikidevaheline fülogeneet kaugus; log-suhe
Pinus subsect Cembroides: ITS1 on väga pikk, sisald mitmeid kordusi. Eri ITS koopiad võivad olla üsna erinevad, olemas tervel subsektsioonil. Ka teistel Pinaceae liikidel pikad ITS1d.
Helotiales: SSU -Helotiales sisaldab endas Thelebolaceae ja Rhytismatales (selle sõsargrupp on Cudonia+Spathularia)
MnP geenide transkriptsiooni mõõtmine Northern blotiga: MnP, H2O2, kuumashokk indutseerivad; N inhibeerib Phanerochaethe
Gomphales 3 geeni baasil: väga erineva morfoloogiaga seened. EcM teke korreleerub mullapealse eluviisile üleminekuga (basaalne puidul)
eukalüpti ja männi istandikes Brasiilias. Palju peremehe spets liike. Domin. Laccaria spp. Ja Scleroderma spp. Eukalüptil ühtl aastaringselt, er sügisel; männil pms talvel ja sügisel, vähem kevadel
Trichoderma: antibiootikumid Heterobasidion vs Trichoderma-oluline roll antibiootikumidel eriti happelises keskkonnas
Heterobasidion
late stage vs early stage
mRNA mikroarray geeniekspressiooni uurimiseks -kasutus parasitismi ja sümbioosi uurimiseks
peremeestering enamasti perek (66%) ja suguk (43%) tasemel Panamas. Fülog distants v oluline. Mõj patogeenide leviku efektiivsust
Hydnocystis, Hydnoplicata, Stephensia taksonoomia
Tricholoma matsutake
Uus-Kaledoonia kuivad troopised metsad on maailma ohustatumaid ökosüsteeme, sisald palju endeemseid haruldusi. EcM taimedest Pisonia aculeata, Acacia spirorbis
diversifitseerumine kiirem troopikas kui parasvöötmes; ning madalal vs kõrgel: imetajatel. Vaatluse alla võeti puu harupikkused lähi-liigipaaridel
Tuber macrosporum sünt Corylus ja Quercus spp. Cys asemel imelikult harun EmH
Tuber spp.
Tuber albidum, brumale, aestivum, rufum parandasid Cistus incanuse kasvu. Tuber melanosporum eri Cistaceae liikidel kasvas hästi
Girlanda M, Segreto R, Cafasso D, Liebel HT, Rodda M, Ercole E, Cozzolino S, Gebauer G, Perotto S. 2011. Photosynthetic Mediterranean meadow orchids feature partial mycoheterotrophy and specific mycorrhizal associations. Am. J. Bot. 98: 1148–1163. niiduorhideed Ophrys fuciflora , Anacamptis laxiflora , Orchis purpurea , and Serapias vomeracea assots nii Tulasnella, CeratoB kui ka (vähem) Sebacina-Serendipitaga (mõl rühmad esindatud). Nelja liigi seenekooslused olid erinevad; 13C ja 15N signaal üheskoos viitavad osalisele mükohet-le Orchis purpureal.
Girlanda M, Selosse M-A, Cafasso D, Brilli F, Fabbian DR, Ghignone S, Pinelli P, Segreto R, Loreto F, Cozzolino S, Perotto S. 2006. Inefficient photosynthesis in the Mediterranean orchid Limodorum abortivum is mirrored by specific association to ectomycorrhizal Russulaceae. Mol. Ecol. 15: 491-504. OrM: Limodorum abortivum ja Limodorum spp. Assotseerunud Russula spp-ga, er R. Delica grupiga. Orhideelel piiratud fotosüntees ja arv saavad lisa C seente kaudu
bakterid, seened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisega bakterid, seened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisega
kauglevi on olnud taimedel palju olulisem kui arvatud varem. Toetavad siiski Dipterocarpaceae Gondwana-päritolu; põhjalik diskuss Araukaaria, Agathise ja Wollemia biogeo üle
resistant propagule vs muld (liigirikkam); erinevus üle N-Am kontinendi; väiksem BD põhjapool.Resist. Propagule ja mullapõhine-liigirikkus negatiivses seoses (vigane analüüs) - ilmelt polnud seost
Ceratobasidiales: parentesoom perforeeritud, Sebacina vermifera: mitteperfor parenthesoom
Cortinariust ei saa RFLP põhjal eristada. ITS vähe divergeerunud, ent mtLSU annab hoopis paremaid tulemusi. Paljudel seentel suure liigisisene varieeruvus
eri DNA piirkondade muutumine erikiirusega eriliikidel
Sebacina: LSU, mükoriissed liigid eri-lähigruppides
NO3-transferaas: seenel alati aktiivne Rhizopogon luteolus
MultiCoLa automaatne eri thresholdidega multivar analüüs kooslustele: dominandid ja haruldased liigid käituvad eraldi, ent üldiselt thresholdi mõju koosluste variatsioonile oli minimaalne
mullaorgaanika ei koosne mitte niivõrd ligniinijääkidest, kui mükoriissete seente hüüfijääkidest, mis ei lagune. 
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, , Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ja Gyrodon merulioides ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvuHebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccar a, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, süntees Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus, Gyrodon merulioides, Morchella conica, Gyromitra, Lycoperdon, Mutinus, Dictyophora, jpt muude puude-spets seened ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
Laccaria bicolor
Geenipanga DNA jrk annoteerimine ja klasterdamine liikideks. Eri klasterdusmeetodid; puupõhine ei sobi; Peronospora puhul oluline ökoloogiline + geneetiline info; Probleem madala kvaliteediga sekventsidega, mis ei taha klasterduda
Fülogeneesivõrgustikud - neighbor-net - kui mitu alleeli v klooni; delta väärtused ja treelikeness põhjal; Optsil
fütopatogeenide kaasaegseimad uurimismeetodid: ülevaade
Kapimaa floora on vahemereline, väga liigirikas, mida põhj suht stabiilne pikaajaline keskkond, toitainetevaesed mullad, suur topograafiline ja klimaatiline varieeruvus. Fossiilidena sh Casuarinaceae ja Sarcoleanaceae
ökoloogilised seosed ja network liikide vahel on evolutsiooniliselt konserveerunud. Viirustel>bakterid>eukarüoodid; sümbiontidel, ekspluateerijatel > muudel; spetsialistide seas oli see rohkem evol konserveerunud.
patogeenide ruumiline levik mullas neighborhood mudeli baasil vüttes arvess puude ja põõsaste lähedust ja basaalpinda; isetehtud tarkvara; eri patogeenirühmad reageerisid keskkonnale erinevalt; Ei võtnud arvesse ruumilist autokoori; patogeenide ruumiline levik mullas neighborhood mudeli baasil vüttes arvess puude ja põõsaste lähedust ja basaalpinda; isetehtud tarkvara; eri patogeenirühmad reageerisid keskkonnale erinevalt; Ei võtnud arvesse ruumilist autokoori; 
Phlebopus tropicus mood Cistus spp juurte ümber sklerootsiume, kus elavad Pseudococcus comstocki täid. Viimaseid omakorda levitavad sübiontsed sipelgadPhl bopus tropic s mood Cist s spp juurte ümber skleroots ume, kus elavad Ps udococcus c m tocki täid. Viimaseid omakorda levitavad sübiontsed sipelgadPhl bopus tropi us od Cistus spp juurte ümber sklerootsiume, kus elavad Pseu ococcus co stocki täid. Viima eid omakorda evitavad sübiontsed sipelgad
2-tuumalised Ceratobasidium ja multituumsed Thanatephurus Rhizoctonia anamorfidega . Thanatephoruse sees paikneb mitu rühma kus on nii 2-kui multituumseid isolaate. Viit nende ristamisele ja patogeensusele; mõlemil palju sekventsigruppe, Thanatephorusel vastasid AG-dele. Grupisisene ITS <2% var. LSU analüüs lükkas ümber AG kui evol ühiku kasutamise2-tuumalised Ceratobasidium ja multituumsed Than tephurus Rhizoctonia anamorfidega . Thanatephoruse sees paikn b mit  rühma kus on nii 2-kui multituumseid isolaate. Viit nende ristamisele ja patogeensus le; mõlemil palju sekventsigruppe, Thanatephorusel vastasid AG-dele. Grupisisene ITS <2% var. LSU analüüs lükkas ümber AG kui evol ühiku kasutamise
Ceratobasidiales: parasiitsed Thanathephorus paljutuumalised vormid on tek 2-tuumalise saproobse Ceratobasidiumi sees palju kordi iseseisvalt. Indelide kodeerimine annab v head tulemused
Lactarius deliciosus, L. Sanguifluus, Pisolithus, Rhizopogon, Suillus spp.
observations / types observed mudel (kumulatiivne tüüpide arv)
CWD: Piloderma CWD: ECM palju liike; madal pH ja N, kõrge C…
Suillus, Laccaria
rarefaction: indiviidi ja ala baasil, teisendused; liigirikkus/pindala = liikide tihedus. Kasutamisvõimalused ja paljud vead. Soovit indiviidide baasil proove koguda. Üld-liigirikkuse ekstrapoleerimine, VIITED
EcoSim: permutatsioonidel põhinevate statistikute leidmine: ANOVA, Chi Square, Macroecology, Niche Breadth, Co-occurrence, Guild structure jms.
co-occurrence analüüs: sobivaim C-score ja nullmudelitest sellised, mille ridade (liikide) sageduse summa konstantne
Peridiospora tatachia sp nov, seotud AM Passiflora alata risosfääriga; erinevusest Glomeralestest
ARDRA-DGGE sama liik ja geneet v sarn tüvi esineb paljudes eripikkusega DGGE bandides
boreaalsetes metsades prim prod suurem heitlehistes vs okasmetsades, samas juurte prod veidi suurem okasmetsades. Maasisese prod osakaal samas o.36 vs 0.19 V. Suur kõikumine . Tuleb arvestada ka häiringutega. Kõik uuritud alad külmemad kui Eestis
 structural equation models, path anal; ülevaade, mõisted, latentsed var
Entoloma alpicola
Hymenochaetales N-Carolinas: Coltriciella dependens levinud kõdutüvedes ja nende all, alati koos EcM juurtega; Coltricia perennis, cinnamomea, foccicola -kõik seotud tugevasti lagunenud puiduga ja samas mändide manulusegaHymenochaetales N-Carolinas: Coltriciella dependens levinud kõdutüvedes ja nende all, alati koos EcM juurtega; Coltricia perennis, cinnamomea, foccicola -kõik seotud tugevasti lagunenud puiduga ja samas mändide manulusega
teevad maha Hedgesi tööd, sest seal pole arvestatud dispersiooni. Lahknemiste arvutamisel alati kasutada mfg kalibreerimispunkte koos dispersiooniga, mida ka edaspidi arvestada
mikroobide levik: alla 1 mm mikroobid arv v laialt levinud, suuremad vähem. Ent pole uuritud molekulaarselt, st välditakse krüpt liikide teemat; Mitmetel mikroobidel keskmises skaalas oluline distants, mitte niivõrd keskk heterogeensus (mulla tüüp vms). Tuleb piisavalt proove võtta nii lokaalse skaala kui globaalse skaala uurimiseks: tasakaal nende vahel
sörenseni indeks, manteli test kottseente BD ITS1 pikkuse pol põhjal -on seot pindalaga Austraalias, koosluste erinevus suureneb kaugusega; ent kogu Austraalia kohta vaid 100 OTUt
metagenoomide DNA analüüs Sangeri baasil. Leidsid, et geenirühmad mullas, Sargasso meres ja vaalaraibetes on erinevad
Agaricales perek AUS vs muu maailm: Amanita, Hygrophorus , Hygrocybe, Mycena seas v palju endeemseid liike
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossu , Geoglossum on väga ma ala d13C ja väga kõ ge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (C stoderma, Pan eolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pol ku tiveerita . Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
saproobide (Polyporus, Pleurotus) isolaadid olid võimelised tungima Ceratocystise rakkudesse, eriti toitainete puuduse korralsaproobide (Polyporus, Pleurotus) isolaadid olid võimelised tungima Ceratocystise rakkudesse, eriti toitainete puuduse korral
DNA ja RNA eraldamine mullast: kitipõhine ja 10% CTABi kasutav meetod
Gaultiera, Hysterangium matid
Grigoriev IV,  Nikitin R,  Haridas S,  Kuo A,  Ohm R,  Otillar R,  Riley R,  Salamov A,  Zhao X,  Korzeniewski F,  Smirnova T,  Nordberg H,  Dubchak I,  Shabalov I. 2014. MycoCosm portal: gearing up for 1000 fungal genomes. Nucl. Ac. Res. 42:D699–D704
seente genoomika andmebaas JGI-l: Mycocosm
viirus: Agaricus bisporus MVXAgaricus bisporus
subdom: T. sublilacina
Southern blot, dot blot Suillus bovinus, Rhizoctonia spp. Biotiiniga seotud oligonukleotiidid head PCR amplifitseeritud DNAle, kogu DNAle mitte; ca 120 nu oligod töötasid üsna hästi genoomsel DNAl
Suillus granulatus, Pisolithus, Cenoc
Boletinellus merulioides ei mood EcM männiga, ent muudab viimase juured kahveljaksBoletinellu  merulioides ei mood EcM männiga, ent muudab viimase juured kahveljaks
Phialocephala fortinii uued krüptilised liigid; 
RFLP-põhised probed DSE (Phialocephala, tüüp1) populatsioonigeneetika uurimiseks. Phialocephalal kõrge polümorfism (Nei indeks), tüüp1-l madalam. Samad RFLP-probed ei andnud tulemusi teistel Phialocephala liikidel
ITS vs RFLP vs ISSR Phialocephala puhul. ITS ei andnud head tulemust
Phialocephala fortinii-Acephala applanata kompleks: Stoyke 1992 ja Zijlstra 2005 isolaadid ei kuulu sinna rühma; ekslikult peetakse EcM taksoniteks; kritiseerivad töid, kus täheldatakse DSE pos mõju taimekasvule
MCA klasteranalüüsi asemel
Phialocephala: polüfüleetiline perekond
Tuber Aestivum CZ assots v paljude AM-taimede juurtega, eriti Fraxinusel, vähem Ulmusel ja Taraxacumil; Arv trühvel surub all taimkatet allelopaatia mitte parasitismi teel.
Entoloma clypeatum - suudab kasutada väga paljusid suhkruid puhaskultuuris; ei allu fungitsiididele
Gryta H, Carriconde F, Charcosset J-Y, Jargeat P, Gardes M. 2006. Population dynamics of the ectomycorrhizal fungal species Tricholoma populinum and Tricholoma scalpturatum associated with black poplar under differing environmental conditions. Environ. Microbiol. 8: 773-786.
Hebeloma cylindrosporum
Verrucariales, Chaetothyriales. ChatothyrioM basaalsed harud on kivis elavad. Lihheniseerumine on selkundaarne ja polüfüleet arv.
Guerin-Laguette A, Conventi S, Ruiz G, Plassard C, Mousain D. 2003. The ectomycorrhizal symbiosis between Lactarius deliciosus and Pinus sylvestris in forest soil samples: symbiotic efficiency and development on roots of a rDNA internal transcribed spacer-selectedisolate of L. deliciosus. Mycorrhiza 13: 17-25.La ta ius deliciosus
Matsutake
Guerin-Laguette A, Plassard C, Mousain D. 2000. Effects of experimental conditions on mycorrhizal relationships between Pinus sylvestris and Lactarius deliciosus and unprecedented fruitbody formation of the Saffron milk cap under controlled soilless condi Lactarius deliciosus
Tricholoma matsutake stimul Pinus densifolia kasvu
Tricholoma matsutake
Guerin-Laguette A, Vaario L-M, Matsushita K, Shindo K, Suzuki K, Lapeyrie F. 2003. Growth stimulation of a shiro-like, mycorrhiza forming, mycelium of Tricholoma matsutake on solid substrates by non-ionic surfactants or vegetable oil. Mycol. Progress 2: 37-44. Matsutake




Mantel test ja partial test: kõrgendatud tüüp I viga ja madal võimsus
Koevol tekitab mitte-koevol seoseid läbi moodulite liitmise; super-generalistid stabilis mutualismi ja soodust BD ja komplementaarsust ning konvergentsi; 
network analüüs: nestedness ja asümmeetria sõltuvad pms võrgustiku suurusest m x n; mutualistidel ja antagonistidel sarnased mustrid kui netw suurust on arvestatud
männil, mis inokuleeritud Suillus granulatuse voi Lactarius deliciosusega 0-7a; Sg: S.bovinus, R. luteolus, C.rutilus, Inocybe sp, L-laccata 2-3a; Ld: Suillus bovinus, Trich pessundatum. Liikidel eri-levikustrateegiad: moned tyve lähedal, teised eemal
PhyML - veebiproge ML ja bootstrap kiireks analüüsiks
Hypocreales domineerivad bakterite üle vees lehti lagundades; seeni eriti korge toitainete konts. juures
Juurte eluiga männil sõltub pms juurte järgust ja EcM vs Non-EcM olekust peenimatel juurtel, vähem ka tekkest kas talvel-kevadel vs suvel-sügisel (madalam). EcM mediaaneluiga ca 200 päeva, max 1000 p
Scleroderma sp. Nov Atl vihmametsast seot VÄIDET Gomidesia spectabilisega
väike, 100-auguga 4% akrüülamiidgeelil põhinev mikroarray; 8-20 bp immobilis oligod: 20 bp kõrgeim signaal, veidi madalam valepaardumiste tuvastaja -parim neist)
rRNA, rDNA; parim tulemus in vitro transkr rRNAga; oligoprobed; 2 märgitud sihtmärk-ahelat (teine kontrolliks); arvavad, et teoreetiliselt pole vaja nu-happeid amplifitseerida; soovitavad kogu array läbi lasta erinevate pesemistemperatuuridega, sest eri probedel eri Tm; külmhübridisatsioon
. Saprotroofide biotehnoloogiline kasutamine. Cartapip: vaikude, terpeenide jms pigi eemaldamiseks paberitööstusse minevast puidust. 
Terfezia, Picoa
Cistus -Lääne-Vahemeremaad tsistuse perek radiats-tsenter, ent arv mitte perek ega suguk tekketsenter. Levik Kanaaridele üks kord. Fossiilid miotseenist 23 MAT
Scleroderma Ladina-ja Lõuna-Ameerikas. S. Bermudense ja S. Stellatum assots Coccolobaga laiadela aladel, Veligaster nitidum kasvab koos Pisonia subcordataga Neitsisaartel
MnP: mõõtmine, max aktiivsus 7-9päeval; eriti peale Glc ära tarbimist ja aeroobsetes tingimustes Pleurotus ostreatus
Pyroloideae feneetiliste tunnuste põhjal perek eristamine: Pyrola, Orthilia, Monotes, Chimaphila: erinev kromosoomide arv, jms
Hacquard S, Tisserant E, Brun A, Legue V, Martin F, Kohler A. 2013. Laser microdissection and microarray analysis of Tuber melanosporum ectomycorrhizas reveal functional heterogeneity between mantle and Hartig net compartments. Environ. Microbiol. 15: 1853-1869.
Hebeloma 26 spp männil. Sh H. Radicosum. Paljud pajude-liigid ei mood männiga EcM -ARV spetsiifilisus
Amanita spp, Boletus bicolor, Suillus, Rhizopogon sünt männil
Chlorophyllum rhacodes, Suillus variegatus, Rhizopogon roseolus -süntees vermikuliidil (terra-lite)
liigirikkuse ekstrapol on problemaatiline ja väga ebatäpne, ei sõltu modeleeritud haruldaste liikide tegelikust arvust
diversiteedikomponendid eraldi Piloderma võimalikud saprotroofsed omadused Piloderma võimalikud saprotroofsed omadused
Colombia Vaikse ookeani vihmametsa Ramariad
Geastrum, Gautieria, Ramaricium jt Phallaleste morfotaksonoomia cys ja RM baasil.
Frankia: 16S vs 23S ja muud geenid
Barcoding Lepidoptera: Barcodingut tuleb rakendada koos muu ökol analüüsiga. Hea krüpt liikide tuvastamiseks
Tuber: ITS põhine: esineb Euroopas paar kryptilist liiki
Tuber, Boletus edulis, Tricholoma matsutake: kultiveerimine, VIITED
Lepa EcM seened: ülevaade
ECM vs Otiorhyncus (Coleoptera)
eostevihm monokarüootidele: eosed levivad väga kaugele, ent elamistingimused ei loba eksootilistel liikidel kanda kinnitada eostevihm monokarüootidele
Bothia gen. Nov (Boletaceae) NE USA segametsadest
Halling RE, Mitchell J, Nuhn B, Osmundson T, Fechtner N, Trappe JM, Soytong K, Arora D, Hibbett DS, Binder M. 2012. Affinities of the Boletus chromapes group to Royoungia and the description of two new genera, Harrya and Australopilus. Aust. Syst. Bot.  25: 418-431.
Tylopilus ballouii: ITS koosneb paljudest paraloogidest, millel eri järjestus
Fast Unifrac - palju võimsam
Meliniomyces on uus parafüleetiline perekond, mis hõlmab Vralstadi liike. Sisald.Rhizosc. Ericae = erikoid MR; M. Vraolstadii = EcM; Cadophora finlandia = EcM, M. Bicolorata = Piceirhiza bicolorata (EcM), tüüp M. Variabilis = (=variable white taxon) endofüüt paljudel taimedel
Suillus grevillei sünt lehisel nii eostest kui puhaskultuurist. Teisi puid ei nakata; stimul lehise kasvu
Ticodendron incognitum: levik Mehhikost Panamani 500-2400m a s l, taksonoomia
pappel ja haab on sõsarrühmad, mille lähim perek on paju.
Handa T, Aerts R, Berendse F, Berg MP, Bruder A, Butenschoen O, Chauvet E, Gessner MO, Jabiol J, Makkonen M, McKie BC, Malmqvist B, Peeters ETHM, Scheu S, Schmid B, van Ruijven J, Vos VCA, Hättenschwiler S. 2014. Consequences of biodiversity loss for litter decomposition across biomes. Nature 509: 218-221. seened transpordivad kõdu N rikkamast tüübist vaesemasse
Handley LL, Daft MJ, Wilson J, Scrimgeour CM, Ingleby K, Sattar MA. 1993. Effects of the ecto-and VA-mycorrhizal fungi Hydnangium carneum  and Glomus clarum  on the delta15N and delta 13C values of Eucalyptus globulus and Ricinus communis . Plant Cell Environ. 16: 375-382.
Suillus bovinus
Oribatida: kõdusegus 3 a jooksul rohkem liike ja rohkem isendeid kui monospec varises. Arv varise kvaliteedi ja arhitektuuri erinevused põhj suuremat BD, mitte aga lehe liigirikkus per se 
kliima on sajandi jooksul soojenenud 1.7*, polaaraladel 5*. Tulevikus, kui CO2 2kordistub, tüuseb temp keskm 4*. Ookeanitase võib tõusta 5-10 m arv Pleistotseeni max; 10-15 m arv. Eutseeni max.
Pezizaceae: maapealsed maasiseste viljakehadega läbisegi. LSU Evolutsioon kiirem maasiseste VK rühmades. Rühmade iseloomustus, ökoloogia
Peziza s.s. ITS regioon. Mõni liik varieeruv, teine mitte. Var liikidel üld ei esine geogr või substraadimustrit. Peziza varial siiski kerge on. 13 liiki kokku
Pezizaceae: maapealsed maasiseste viljakehadega läbisegi. 3 geeni. Enam-vähem konkordantne
Pyronemataceae 3 geeni põhjal
kooslused erinevad erineval C-allikal, eriti Gly vs teised: bromouridiiniga rikastatud substraadid
bakterid: lokaalses skaalas keskkond seletab 25% ja geogr distants 10% bakterite kooslusest
CROP, Bayesil põhinev klasterdamine
biogeograafia: tuumamarkerid annavad rohkem ja laialdasemaid voimalusi kui mt-markerid
lakaas: süringaldasiin oksüdaas
Harmon LJ, Weir J, Brock C, Glor R, Challenger W, Hunt G. 2009. geiger: a package for macroevolutionary simulation and estimating parameters related to diversification from comparative phylogenetic data. [www document] URL http://cRAN.R-project.org/.
avastasid et Phialophora finlandia ja Chloridium paucisporum (Wilcoxi isolaat) on sama RE-mustriga ja arv et tegu on ikkagi ühe liigiga
Pezizales: 18S rDNA: Orbiliaceae -outgroup; A) Pezizaceae-basaalne; B)Morchellaceae (Tuberaceae-Helvellaceae); C)Sarcosomataceae(Pyronemataceae-Sarcoscyphaceae)
Sapindaceae: Allophylus lähedane Bridgesia
Carex flacca ja C. Piluliferal EcM-moodi struktuur (vähene HN, rakusisene kolonisats, paks mantel) Cort cinnamomeusega. Väidet Cort cinn ei mood EcM ainsa EcM taime Dryasega; VK seevastu arvukalt (???)
sekveneerimise vead, nende geenipanka panek, geenipanga vead, nende kontroll, interpreteerimine, soovit vigaseid asju mitte geenipanka panna, mõlemat ahelat pidi sekveneerida, kontrollida DNA sekundaarstruktuuri jr
Paxillus
eraldab SSU eri regioonid HMM põhjal. Prokarüootidel (V1-V2; V6) ja seentel (V4, V7) on variabiilsed regioonid erinevad
mulla bakterid, arhed ja euk kooslused on mõjutatud mullahorisondist ja vs. Metsa maha võtmine; Üld-euk praimeritega tuli 93% seened: palju kimääre
CWD: ECM juuretippude suur arvukus eriti juulis; suur veesisaldus
CWD: orgaanika on oluline ECM jaoks kuival aastaajal, niiskel mitte
nitrogenaasi aktiivsus mädanevates eluspuudes: eriseened eri puudel erinevalt; mõjutab pos niiskus, temp nitrogenaasi aktiivsus mädanevates eluspuudes: eriseened eri puudel erinevalt; mõjutab pos niiskus, temp
CWD: ECM suurem levik istandikes vrd mineraal-ja orgaanilise mullaga
. MnP, LiP, Lakaasid, teised; organismirühmiti. Tugev ligninaasne aktiivsus vaid valgemädaniku kandseentel, kes toodavad LiP (lag eenduvaid struktuure) ja MnP (aromaatset)
kriitika varasemate tööde aadressil, kes üritavad mütseeli viljakehadest EcMini vedada või misinterpreteerivad sünteesitud suhteid (Masui, McArdle), sünt Lactarius deliciosus männil
Lactarius deliciosus, chrysorheus, Amanita muscaria, Gyroporus castaneus, Suillus bovinus, luteus, granulatus, porosus; Cenococcum=Mycelium radicis nigrostrigosum, 3 eri mükoriisaisolaati sünt männil; FAIL: Chalciporus piperatus, Xeroc chrysent, Russula fragilis, puellaris. ILLUSTR
Mycelium radicis nigrostrigosum = Cenococcum geophilum: obs Pinaceae (6 perek), Quercus, Fagus, Betula, Carya, Corylus. EcM sünt Pinus spp.
kõdulagundamine: 'Starvation/inhibition of decomposers' hypotees - puud minimis varises toitaineid, et saproobid nälgiks ja mükoriisaseened saaks kätte toitaineid suht paremini
lagunemine vs BD: enamus juhtudel lagundajate seente ja loomade ning taimede BD kiirendab protsessi. Seentel pms fasilitatsioon, mitte nishihõive. Seeni võivad neg mõj teatud kõdu tanniinid; arv N liikumine kergesti lagunevast raskestilagunevasse pole tähtis; Mikro-kk võib olla oluline, er niiskuserikka sambla kaasamine; söödikud võivad mõj seeni erinevalt 
xxx
Graffenrieda emarginata mood AM ja DSE Hymenoscyphus ericae rühmaga, mida peavad ekslikult EcMks. Sealsamas olemas ka Tulasnella, mida tuvastati SEM järgi
Neeal ja Guapiral
ruumiline autokorr ei mõjuta faktoreid ja nende tähtsust uurides kontinentaalseid liigirikkusmustreid
liblikatel ja taimedel pole diversiteedimustrite regionaalses sarnasuses põhjuslikku seost, isegi kui vaadata vaid peremeestaimi. Mõlemaid mõj samad keskk faktorid - eelkõige max AET ja kõrguste vahe
kõigi seente ja alamrühmade BD maailmas, Inglismaal ja troopikas. Ekstrapoleerimine taim:seen, putuk:seen, peremehe-spetsiifika, uued liigid ekspeditsioonidelt jms. Arv 5.1 miljonit, siiski jäävad 1.5 miljoni juurde
Mida stressirohkem on keskkond, seda suurem on pos interakts proports. Ellujäämuse puhul on fasilitats tugevam; kasvu ja rproduts mõõtes konkurents stressiga väheneb
Pinaceae tek 237 MYA (CI 190-290 node age); Pinus tek 126 MYA, kroon 89 MYA; arvatavasti radieerus ja oli edukas tänu põlengutele, millele kohastus
Pisolithus vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt sama
N liikumine Eukalüptist kasuariini sõltub suurel määral nii mükoriissest kolonisatsioonist kui kiirikbakterite olemasolust. Voog on kasuariini arv seetõttu, et tal on suurem N vajadus Pisolithus
He XH, Horwath WR, Zasoski RJ, Aanderud Z, Bledsoe CS. 2007. Nitrogen sink strength of ectomycorrhizal marphotypes of Quercus douglasii , Q. garryana , and Q. agarifola seedlings grown in a northern California oak woodland. Mycorrhiza 18: 33-41.
merede vs kontinentide biogeo vrd, probleemid. Väärad kalibreeringud eriti tektoonika jr (nt Panama kanal); saarte biogeo on paljuski sõltub varem olnud vulk saartest, millelt on saadud asukad. Arv et organismid on liigirikkad aladel kus nad on tekkinud. Panbiogeo arvest elusorg ja tektoonika koevol. Riffide ja meremägede elustiku uurimine on eriti oluline, sest need on vastupidavad, samas kui soontaimed ja kõrgemad loomad hävivad kiiresti
Nothofagus: arv Brassospora Uus-Kaled ja PNG-s kogu aeg olnud, al kriidist. Arv et see on peamine tekketsenter Brassosporale kuna seal on preagu enim liike
FIJI taimestik on arv seal evolutsioneerunud ja hüpanud ühelt saarelt teisele. Vanasti arv oli rohkem saari koos. Mägede taimed on arv radieerunud ja spetsialiseerunud tänu maapinna kiirele tõusule. Taimestiku nimekiri: pot EcM ja indig Gnetum, Goodyera, Casuarina (2), Pisonia (3); Tiliaceae (6 perek)???, Intsia, Rhamnaceae???, Scaveola (2; Goodeniaceae)
variation partitioning, et määrata diversiteedi jm efektid produktiivsusele ja suremusele
Calongea gen nov. Maasiseste viljakehadega, phyl /peziza depressa kõrval, ent puudub bootstrap support
Healy RA, Smith ME, Bonito GM, Pfister DH, Ge Z-W, Guevara GG, Williams G , Stafford K, Kumar L, Lee T, Hobart C, Trappe J, Vilgalys R, McLaughlin DJ. 2013. High diversity and widespread occurrence of mitotic spore mats in ectomycorrhizal Pezizales. Mol. Ecol. 22: 1717–1732.
DNA barcoding - triipkoodisamine esmane artikkel; liblikate liigisisene COI var väga väike 
barcoding: töötab hästi N-Am liblikatel; seal kus ei tööta, on osaliselt süüdi krüptilised liigid
barcoding gap: esmane kasutamine; eristab hästi linnuliike N-AM. Leiti 4 uut liiki; ei sõltu geogr kaugusest
seente ja taimede eristumine 119 prot sekventsi järgi 1.55 GAT; kandseened vs kottseened 1.2 GAT, sisemise kalbiratsiooni järgi väh 0.75-1.1 GAT
Pax invo: peremehe-spets ei sõltu krüpt liigist ega kultiveerimise ajast. Tõen käituvad isolaadid looduses teisiti
Paxillus involutus koosneb 4 krüptilisest liigist, mis eristuvad 6 geeni põhjal. Mõnedel on erinev ökoloogia (nt pargi lehtpuud), teiste kohta raske öelda. Vastavad Friesi intersteriilsusgruppidele. Eristusid ka ITSga, parim rabA geen
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
Laccaria bicolor
Th terr domin lai kooselu skaala
1-4 a männi seemikutel istutatud enne ja pärast lageraiet: vahe BD ja koosluses. Aastatega enne raiet istutatud puudel vähenes siledate morfotüüpide arvukus muude arvelt; pärast-lageraiet seosetu; vahe ka kauguses elusmetsast.
neutraalsed mutatsioonid ja geenidrift ning disp limitation põhj biogeo mustreid ookeani bakterite koosluses. Liigiteke on kiirem kui konkurentsi tõttu väljasuremine: mudelitepõhine
puisniidud: BD suurem Ida-Saaremaal ja Muhus, kus puisniite rohkem säilinud (metapop); BD soltub ümbritsevate puisniitude pindalast 10, 15 km raadiuses; BD: lähtekooslus>neelukooslus>jäänukkooslus; liigifond suurim vaid lähtekooslustes
fülogeneet koosluse struktuuri sõltuvus erinevatest faktoritest: eristavad konkurentsi mõju fül sarn-funkts mõjust. Algoritmid
vedelhübridisatsioon, ALF express geelil eraldamine: Aspergillus, Candida. Spets probed 20 nu rDNA ITS. Täpne protokoll; diskussioon kontsentratsioonide spetsiifiliseks muutvate reagentide üle. Reostusprobleem
Cantharellus pleurotoides Guyanas -lagupuidul ja tüvedel, ent arv EcM sest vaid Dicymbe metsas. Arv efektiivsem eostega levik puidult, sest VK ei pea tungima läbi kõdu
Pseutotulostoma on Elaphomycese sõsarperek, levinud Jaapanis ja Guyanas, mood EcM
Guajaanas mood Dicymbe Corymbosa monodominantseid metsi, kus võrade tihedus väiksem kui mujal, ent basaalpind suurem kui mujal. Domineeris 25-60% >10cm dbh tüvedest. Mullaandmed ei seletanud Dicymbe vs liigirikka metsa olemasolu. Dicymbe mets väga püsiv, sest kõik vanusejärgud domin.
ITS ja IGS1 RFLP trühvliliikide eristamiseks. Liike eristavad hästi, tüvesid halvasti. Praimerid.
Laccaria spp.
kogu rDNA, jupiti, sh IGS1 (suured perekonnasisesed erinevused pikkuses: 500-900bp); kuni 2500 bp loigud LSU Laccaria
Caesalpinioideae: morf süst: EcM perek mitmes lähedases Amhersteae klaadis. Sõsarperek veel Aphanocalyx, Bikinia, Icuuria, Didelotia, Pellegriniodendron, Englerodendron, Polystemonanthus, Amherstia, Leonardoxa, Paramacrolobium
juure-endofüütidel BD väheneb põhjast lõunasse (CAN-USA, N-Mex). Ent muld oli põhjas org-rikkam ja kleepus rohkem juurtele külge; juured peenemad
Piloderma Paxillus
jää-aegade mõju taimede migratsioonile ja geneetilisele divergeerumisele kvaternaaris: enamik laialt levinud liikidel mitmeid refuugiume Eur, Aasias, Ameerikas. Pms geneetilised piirid mitmetel liikidel jooksevad 1) läbi Skandinaavia ps., 2) Uural-Obi j; 3) Leena j 4) Kõlõma j Kaug-Idas; 5) Beringi väin 6) McKenzie j; 7) Gröönimaa-Kanada arktika vah ala. Samas NW-Am on paik kus on mitmelt poolt tulnud populatsioonide ssuur ristumispaik
seente klassifitseerimine hõimkondade, klasside ja seltside tasemel. Kandseente seltsifd vastavad klaadidele
mt, nu LSU, SSU tähelepanu pööratud resupinaatsetele seentele, palju vigu
pruunmädanik on toenäoliselt tekkinud 3 korda evol. jooksul. Hibet väidab, et pea koik pr-mä seened on dipolaarsed ???. Väidab, et on väga oluline seos okaspuu mädandamisega-täielik möla.pruunmädanik on toenäoliselt tekkinud 3 korda evol. jooksul. Hibet väidab, et pea koik pr-mä seened on dipolaarsed ???. Väidab, et on väga oluline seos okaspuu mädandamisega-täielik möla.
x evolutsioon
seeneliikide kirjeldamiseks kulub 1000-4000 a INSDs 16969 seeneklastrit + 9432 singletoni 93% ITS sarn põhjal. Pakub võimaluse keskkonnaproovidest liikide formaalseks kirjeldamiseks
puguseened on arenenud vähemalt 3 korda muudest viljakeha tüüpidest. Nad on kaotanud eoste laengu ning esinevad teised levikumehanismid. Teistpidi arenguid pole
keskkonnast pärit järjestuste taksonoomia N
Grupp I intron; hibbett arvab, et on toimunud horisontaalne ylekanne
Lentinula edodes: kosmopoliit v. A. Euroopas, 7 eriklaadi, Ameerika ja Vana Maailma rühmad on teistest eraldi monofüleetilised. Tekke kohta erihüpoteesid LSU ja mt DNA põhjal Lentinula edodes: kosmopoliit v. A. Euroopas, 7 eriklaadi, Ameerika ja Vana Maailma rühmad on teistest eraldi monofüleetilised. Tekke kohta erihüpoteesid LSU ja mt DNA põhjal
Ceratobasidium bicorne -1-tuumaline Rhizoctonia: tõen homotallism, sageli tek 2-4 tuumsed eosed, mis on aeglasema kasvuga; eoste ristumine palju harvem kui võiks homotalse liigi puhul eeldada; arv lisaks muud mehanismid
Ceratobasidium: ITS v konserveerunud, ITS1 v varieeruv 1tuumaline Ceratobasidium bicorne on okaspuuseemikute patogeen 
Geoglossum-Trichoglossum on Pezizomycetesist järgmine haru
taimede juhusl levik pika maa taha ei sõltu tava-levimistüübist. NZL on TAS-st kolonis taimed v palju mikrosk seemnetega, ent mujal pole olulisi seoseid
Sekventside rarefitseerimine annab nõrgemaid tulemusi
Arbutoideae fülogenees ja levik maailmas: levikutsenter California; Arbutus parafüleet; levinud Euroopasse arv NE-Amst.
Austraalia kliima kriidist tänaseni: tugevad kuivenemised seoses Antarktikast eraldumisega ja hiljem. Fagales fossiile leitud 96-92 MAT, mis olid ühed esimestest domin lehtpuudest. Muidu Podoc, Arauc jpt; Weddellia prov on arv tekkekohaks Nothofagaceae, Casuarinaceae, Proteaceae-le. Taksonite ränne javäljasuremine kliimamuutuste järgselt. Tasmaanias oligots-s v niiske ja jahe kliima, mis sobis eri Nothof alamperek-dele. Eukalüptide esiletõus algas ü hiljuti seoses põlengute sagenemisega
Asteraceae fülogeneet suhted seletavad 32% herbivooride põhjustatud kahjust.
kõikidel makroorganismidel on biodiversiteedil laiuskraadi-gradient, mis on eriti tugev suurema massi juures, kõrgemal troofilisel tasemel, meres ja maismaal vs magevees, Ameerika kontinendil. Erinevatel kontinentidel ja ookeanides oli gradiendi tugevus üsna erinev. metaanalüüs. väga asjalik SUPPLEMENT
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Pisolithus, Suillus Collembola eelistab mõnda ECM seent teisele, eriti meeldib Rhizoctonia
all, süs, morf(TOE 426) I x gen Tom-opsis
all, süs, morf, määraja (TOE 52)
EBAKOMPETENTNE REGRESSIOON; anova Thelephora terrestris, Suillus luteus
N ühendite konts mullas mõjutab taimede veekasutusefektiivsust. Suur transpireerimine on sageli seotud mitte kõrgendatud CO2 vajadusega kui hoopis mineraalainete kattesaamisega mullalahusest; Arv, et EcM seened suudavad oluliselt parandada taime veemajandust läbi selle, et annavad mineraalaineidSuillus, Thelephora
vs ECM seened 13C ja 15N sisalduse erinevus
arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudorepsarvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps
13C, 15N tuvastamine
15N ja 13C diskrimineerimine eri metabol9ismiprotsessides: ülevaade
lagunemisprotsessi maa-alustele ja maapealsetele organite.e. Maapealseid kontrollib ligniini konts ja Ca; maa-aluseid määrab juurte jämedus ja hemitselluloosi konts. Pole vahet EcM ja AM puudel. Maapealsete ja maa-aluste organitele suht lagunemiskiirus erinev liigiti; 
mükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väike
ECM seente biodiversiteeti võib ülal hoida juurte "teadlik" selektiivne suretamine juhul kui ECM seened on erineva konkurentsivõime ning kasulikkusega. See aitab vältida ka arengut parasitismiks. Mudel.
ress jagamisel põhinev mutualismi-protokooperatsiooni mudel kus arvest ress -de kättesaamisef, kättesaamiskomplem, ress vajalikkust. Seen vs bakter (N vs C) näide 
Rhizopogoni liigid ja männiliigid Californias ei ole spetsiifilised allo-ja sünpatrilisuse seisukohast; Inokul mändide kasv kiirem ja EcM kolonis väiksem lõunapoolsetel liikidel ja pop-del. 
MR seente ja taimede koevo arv. Jätkub hoolimata paljude partnerite olemasolust; taimedel ilmselt lõhestav valik, sest samad geenid mängus MR seente ja patogeenide puhul; taimedel mükoriisastumisel on tugev päritav komponent
Hoff JA, Kloppenstein NB, McDonald GI, Tonn JR, Kim M-S, Zambino PJ, Hessburg PF, Rogers JD, Peever TL, Carris LM. 2004. Fungal endophytes in woody roots of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii ) and ponderosa pine (Pinus ponderosa ). For. Path. 34:255–271.
lakaas (max aktiivsus 10 päeva pärast), MnP (aktiivne 10-16 päeval), LiP (vähe); orgaanilised happed: fumaraat, malaat, oksalaat (HPLC, CZE)Nematoloma frowardii
malonaat võib asendada H2O2 MnP reaktsioonis. Tekib oksalaat
MnP: ülevaade
Lyophylleae: Lyophyllumi koosneb mitmest polüfüleet osast. Lyophyllum semitale ja L decastes mood suurema osa.
metsakoosluste gradiendil produktsiooni suurenemisega kaasneb pH alanemine, N tõus, C/N vähenemine, mikroobide biomassi tõus 20%, seente osakaalu vähenemine 15%lt 1%ni. Arv. Kõrge N korral ECM seened saavad vähe C ja seetõttu rohkem saprotroofe
puud investeerivad maa alla augustis 6 x rohkem kui juunis; augustis EcMdmood 39% mikroobsest biomassist mullas; seente viljakehadesse jõuab C 3-4 p pärast 13C rikastamist, mis tähendab et primordiumid saavad uue C-süsti arenguks, mitte ei kasva vanast rasvast; N väetamine ei mõju maa alla investeeringutele 2 näd jooksul, ent 1 a hiljem vähenes 60% võrra
boreaalse metsakõrgusgradient põhjustab N, pH jms gradienti läbi veereziimi. N reostus ja puude koorimine vähendab seentesse minevat C, ent ei mõj bakterite arvukust üldse. pH tõus iseenesest suurendab bakterite osakaalu. Seened eelistavad happelist pinda hõrge C/N suhtega. Seega, nii pH kui ka C/N suhe otseselt mõj mikroobide osakaalu 
Zambia taimkattetüübid Lawton1978 jr : tulest räsitud Chipyas pole EcM taimi v.a. Pericopsis. Swartsia NM; Miombos ja Mateshis palju EcM taimi. Leiti et ka Faurea (Proteaceae) mood EcM -pole tüüpilisi proteoidseid juuri. Kalaharis (sad u 700 mm/a ) pole EcM taimi, kuigi sealsed tsesalpiinilised mood monodomin kooslusi. Arv et ka tsesalp Daniellia on EcM
13C sisaldus vs sapro vs ECM: 13C sisaldus vs sapro
C-ringe: mükoriisaseened vahendavad taimest tulnud süsinikku maa alla tundide ja päevadega. Juurte elumus 14C põhjal on palju suurem EcM juurtel kui eelnevalt arvatud
Aafrika savannides EcM puid vaid miombo-tüüpi savannides, kus need domineerivad. Seal limiteerib N, vihmametsas P; miombos ka P vähe, mistõttu seal vähe ka N2-fikseerijaid
Cortinarius, Rozites, arutelu, võimalused, probleemid
16S rRNA butüraatbakteritele: liigispets ja rühmaspets probed. Kvantit määrang, protokolli pole antud
fülogenees: klassikalised (MP; NJ; ML) + Bootstrap vs Bayesia meetodid
inokulumi suurus on tähtsal kohal antagonismi uurides
suktsessiooniline rida: hilisemad on agressiivsemad
Grupp I intronite horisontaalne ylekanne kottseentel toen viiruste kaasabil
Queenslandi N-osa; primaarses vihmametsas, kus domin Acacia, EcM pole. Arv nii on kõikjal N-AUS vihmametsades; sekundaarses EcM domineeris
LSU: Coprinus pole monofüleetiline, sisaldab Psathyrellat, Lacrymariat jt. LSU varieeruvad ja konserv domeenid, LR5, LR7, LR21 jt LR-praimerid
Singeromyces, Paxillogaster, Gymnopaxillus spp nov ARG,CHL
PNG, Malai, NZL Cortinariused uued liigid. Mitmed seotud nii Fagaceae kui Nothofagaceae-ga. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini. Mõned liigid levinud L-Ams ja NZLs. 
Kesk-Aafrikas uued perek Tubosaeta (Boletochaete-st), Verrucospora (Cystoderma sarn)
Descolea levinud lõunapoolkera Nothofaguse metsades ja siin-seal Indias, Jaapanis. Arv levinud põhjapoolkerale läbi Indo-Malai. Lähedane Rozitesele
Boletused Tshiili Nothofaguse metsades ei sarn NZL Boletustega. Uued liigid Tsiilist
Inocybe sect asterosporina PNGs, Malai saarestikus. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini.
PNGs uued seeneperek Fissolimbus (sarn Inocybe, ent mitte-EcM metsades), Morobia (sarn Lepiotula pisike dsapro), Termiticola -vaid termiidikuhilates Castanopsis-Lithocarpuse metsades
Agaricales, Boletales Australaasia ja ümbitsevatel mandritel. Arv et muud AUS EcM taimed on oma seened saanud Nothofaguselt. Nii saproobidel kui EcM seentel palju liike või liigikomplekse, mis levinud nii S-Am, AUS, TAS, NZL, PNG Nothof metsades. Descolea on arv AUS-st levinud Indiasse ja Ida-Aasiasse
NZL Hygrophoraceae: arv ainult perek Hygrophorus (5 liigiga) on EcM; teised -Camarophyllus, Hygrocybe, Gliophorus, Humidicutis, Neohygrocybe, Bertrandia on arv saproobid, kuigi on samuti EcM metsadesNZL Hygrophoraceae: arv ainult perek Hygrophorus (5 liigiga) on EcM; teis d -Camarophyllus, Hygrocybe, Gliophorus, Humidicutis, Neohygrocybe, Bertrandia on arv saproobid, kuigi on samuti EcM metsades
Pisolithus
terved (mitte aga lõigatud) juuretipud eritavad keemilisi ühendeid, mis stimuleerivad vaid sobivate ECM-seente kasvu nende suunasPisolithus spp, Lactarius deliciosus, Paxillus, Suillus
evol-ökol bakteritel: kooslused fülogeneet enamasti sarnasemad kui juhuslik; mõnedes kohtades ka erinevamad = üledispersioon (eriti toitainerikkamates paikades). Habitat filtering tähtsam kui konkurents koosluse str seisukohalt. Arv sõltub elupaiga heterogeensusest
sörenseni indeks, manteli test
bakteritel vs produktiivsus gradient mesokosmostes. Erirühmadel U- ja opt-trendid, MITTE_OLULINE!
kooseksisteerimine mikroobidel vs makroobidel: Negatiivne assots oluline pea alati. Fingerprinting ülehindab ja puudulik proovivõtt ning taksonoomia alahindavad mustrit
bakterite üld-BD: 10e10 liiki, 4-6 x 10e30 rakku. Tähtis heterogeenne keskkond 1mm3 skaalas; tähtis primaarprod -küürukõver; liigisiseselt on biogeogr str, v suur erinevus levimisvõimes; kiire evol-võime nii mutatsioonide, konjug kui lod valiku teel; väike väljasuremus arv, OTU ja liigidefin
Hortal S, Trocha LK, Murat C, Chybicki IJ, Buee M, Trojankiewicz M, Burczyk J, Martin F. 2012. Beech roots are simultaneously colonized by multiple genets in the ectomycorrhizal fungas Laccaria amethystina clustered in two genetic groups. Mol. Ecol. 21: 2116-2129.
x
Biomass: 40-a ebatsuuga: Clavulinoid, Pilod fallax, Rhizop1; 40-a nulu seemikud: Russ xeramp, Pilod fallax, Cenoc; 400-a ebatsuuga: Rhiz2, Thel1, Agaric1; 400-a nulg: Cort1, Russ1, Russ3; kokku 40-a: domin Russuloidid; 400-a domin Russuloidid.  Liiga väike proov, liiga vähe proove, 400a metsas puud jaotusid ebaühtlaselt
ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaalas väike, vaid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide kompleks, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%xxx
Geastrales(Hysterangiales(Phallales+Gomphales). EcM harud 1)Hysterangiaceae+Maseophelliaceae+Gallaceaeceae; 2) Gautieraceae, Ramaria pp., Gomphus, Gloeocantharellus?; 3) mõned Geastrum + Radiigera liigid???
Hysterangiales: basaalsed on non-EcM; kosmopoliidid; EcM haru dest basaalne on levinud AUS. Üks tipmine klaad hõlmab ainult põhja-poolkera liike, teine nii põhja-kui lõunapoolkera liike. Tek pigem eukalüptidel ja neilt levinud ka Nothofagusele
Geastrales: koosn monofül Sphaerobolaceae; Pyrenogaster, Sclerogster, Myriostoma; Geastrum+Radiigera p. Parte
mudeldamine paljudele tunnustele gruppide kaupa, ü flexible
biogeograafias maa-alade kladistilise v klasteranalüüsi asemel tuleb kasutada vikariantsusel põhinevat analüüsi ja eelnevalt need sündmused ükshaaval välja selgitada
Coccoloba: L-Am liigirikkuse kese Venezuelas ja Atlantilises vihmametsas RdJ osariigis. Kokku L-Am 77 liiki Taksonoomia
Nothofagus idaneb regener pms CWD-l ja üleskistud mullapallidel. Seemned idanevad pms hiliskevadel v varasuvel; Arv tüvedes saavad juured paremini penetr ja vett varuda. Lyrebird kisub metsas enamus taimi mullalt üles. Arv P sisaldus on limiteeriv faktor Nothofaguse kasvuks ja regener.
Hua Z, Shao-liang C, Cun-fu L, Rui-gang W, Song-xiang D, Hui-juan Z, Yun-xia Z, Yong S, Mei-juan W, Yan-juan L, Li-si L, Langenfeld-heyser R, Eberhard F, Polle A. 2008. Effect of NaCl on growth and ion realtions in two salt-tolerant strains of Paxillus involutus. For. Stud. China 10: 95-100.
MrBayes: baieesia tüüpi fülogeneesikäsitluse lühiülevaade. LINK
mikrobioom inimese: normaalselt Candida, Malassezia, Cryptococcus; antibiootikumid ja haigused pöhj tugevaid nihkeid
kimäärsekventside teke sarnaese dNA korral (16S): lahendus: Chimera_Check
biodiversiteedi arvutamine: rarefaction, parameetrilised, mitteparam meetodid, head ja vead; VIITED
ühe viljakeha piiresITS heterogeensus: 50% esines ITS polümorfism; ülejäänutel polüm kuni 3.27%. >3& 1 juht 200st; >2% -3 juhtu 200st; >1% -8 juhtu 200st. Perekonnas Amanita olid erinevused eriti suured
bakteritel jt mikroobidel: leviku tõenäosus sõltub levimisvõimest ja pop tihedusest; Hüpot. Et mikroobiel kehasuurus ei piira levimistõenäosust ega määra pop-tihedust ega areaali. Teadvustavad, et 16S pole liigi, vaid perek v suguk tase
ei toeta liikide lognorm ja log-seeria jaotust, eelistab dünaamilist mudelit, kus üksikuid domin on v palju ja v palju ka haruldasi; Väidetavalt andmed lognorm proovide summimise tõttu
allosüümi analüüs
Ramaria on parafüleetiline (LSU, mt SSU); selles paiknevad Gautieria, Clavariadelphus, Gomphus, võib-olla ka Phallales LSU järgi. Eellane saprotroof ja ramarioidse viljakehaga (Bruns 2004 lükkas ümber]. ECM-harud paiknevad koos, v a Hysterangium, mis on toetuseta. Phallales on Gomphalese sõsarselts.
Laccaria laccata
palju
18 rDNA seenekloonide (EF4-fung5 ) kloonide RFLP+sekv vs kultuurid. RFLP bändid sisald mitmeid seeneliike. 1650 bp suurune fragment ei kõlba RFLPks. Palju kandseeni, üksainus AM-seen!!!??? seente diversiteet 2 rohumaal: 18 rDNA kloonide RFLP+sekv vs kultuurid (rohumaadel sama, kultuuridel palju väiksem BD, RFLP bändid sisald mitmeid seeneliike)
Pyrola rotundifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
Kliima varieeruvus jääb globaalses mõõtmes samaks, ent põhjapoolkeral on suurenenud varieeruvus suvel ja kevadel, mison arv põhj arktika jää erinevates tasemetes
fülogeneetiline statistika eri koosluste võrdlemiseks rDNA eri cutoff väärtustega. Paariviisiline align > UPGMA klasterdus >cutoff väärtus > PCR või klasteranalüüs eri aladele. Eri klasterdamisalgoritmid ja eri cutoff väärtused annavad erineva klastrogrammi
liigirikkuse ja energia seosed; energia on ressursside kättesaadavus ja  produktiivsus ja selle otseseim näitaja on laiuskraad. Energia soodustab indiviidide rohkust, mis omakorda soodust liikide rohkust. Erandid on noored linidzid, mis tek parasvöötmes, ja väikesed linidzid, millel oma niss. Kritiseerivad indiviidide/rakkude mittearvestamist mikrobioloogias
kriitika ühele pseudorepl tööle. Lisaks: blokk-disaini võib lahendada ka tavaliste ANOVA meetoditega, aga vähemvõimas
pseudoreplikatsioonitüübid, sagedus, ANOVA ja X2 võimalused ja möödapanekud, prooviühik; proovivõtumetoodika
pseudoraplikatsiooni tuleb igati vältida. Oksaneni peksmine. Replitseerimata andmeid saab analüüsida regressiooni abil ja mitmeF ANOVA korral interaktsiooni jr. Vähevõimas
DNA ja RNA eraldamine mullast: 1% CTAB/2% SDS meetod, purustamine külmas 3* kloroformi ekstraheerimist, isoprop, etanooli pole. Edasi DNA ja RNA eristamine Quiageni kommertskitiga. Väga tõhus
varase staadiumi seened nakatavad perem taimi ilma lisa Glc sootmes, samas kui hilise st saaned tahavad lisa-Glc ja sel juhul voivad nakatada ka mitte-peremeestaimi. Cenoc isolaat nakatas okaspuid, aga mitte yhtki lehtpuud. Kui lisada liiga palju Glc, on taime kasv inhib arv seente eritatud pigmentide tottu
Limacella illinata -NM, mood artrokoniide
kultuuris EcM kandseened ei tooda koniide; Limacella NM toodab
EcM kandseentel ja cenococcumil puudub võime lagundada tselluloosi, pektiini ja ligniini. Paljud väidet EcM seened on valemäärangud (Xeroc subtomentosuse saproobsed vormid on Bjerkandera adusta ja Mikola Laccaria sporuleeris). Chalciporus piperatus ja Coltricia perennis ensüümide aktiivseus nagu EcM seenel. Hebeloma ja Laccaria ureaasi aktiivsus. Ntx Lactarius rufusel v tugev liigisisene varieeruvus
Catathelasma imperiale: ei lagunda tselluloosi jmsCatathelasma imperiale: mood vähearenenud EcM männil 2-kihilise Hniga
Caladenia formosa: Serendipitaliigid. Experim sama liigi tüvedel üsna erinev efekt taimede idanemisele; Mitme liigiga inokuleerimine andis üldiselt keskmisi tulemusi v sama häid kui parima liigiga inokuleerides (idanemine)
Tricholoma matsutake 18S ja IGS2 ehitus ja pikkus ja sekundaarstr
Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA, Blair JE, Cai L, de Cock AWAM, Dissanayake AJ, Glockling SL, Goonasekara ID, Gorczak M, Hahn M, Jayawardena RS, van Kan KAL, Laurence MH, Lévesque CA, Li X, Liu J-K, Maharachchikumbura SSN, Manamgoda DS, Martin FN, McKenzie EHC, McTaggart AR, Mortimer PE, Nair PVR, Pawlowska J, Rintoul TL, Shivas RG, Spies CFJ, Summerell BA, Taylor PWJ, Terhem RB, Udayanga D, Vaghefi N, Walther G, Wilk M, Wrzosek M, Xu JC, Yan J, Zhou N. 2014. One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera. Fung. Div. 67: 21-125.
Hyde KD, Udayanga D, Manamgoda DS, Tedersoo L, Larsson E, Abarenkov K, Bertrand Y, Oxelman B, Hartmann M, Kauserud H, Ryberg M, Kristiansson E, Nilsson RH. 2013. Incorporating molecular data in fungal systematics: a guide for aspiring researchers. Curr. Res. Environ. Appl. Mycol. 3: 1-32.
nimekiri MHP-ga seotud seentest
Pyrola aphylla (mükohet), Pyrola picta: palju EcM ja endof seeni. Indiv taimed assots 47-60 seeneliigiga
Pyroleae: varjutamine ja juurkontaktide läbilõikamine ei suurenda oluliselt heterotroofsust; Chimaphila käitub nagu autotroof
mida tüübirikkamad on mändide monoterpeenid, seda suurem on alustaimestiku (rohundid, kõrred) liigirikkus. Üksikud monoterpeenid ei korrel liigirikkusega 
Orchis jpt orhideed Ungasris: eri niiskusega kasvukohtades seonduvad eri seentega Serendipita, Cerat, Tulasn1 ja Tulasn2 rühmadest: Epul1 - kõikjal v.a. stepis; Epul2 - stepis ja kuivades kohtades; Cerat - niisketes kohtades ja stepis, ent mitte kuivades kohtades; Serendip - soodes ja stepis, aga mitte päris veesega kuival
märgalade orhideed kultuuripõhine: Tulasnella 2 suurt haru, Serendipita ja Ceratobasidium domin - kõik väga vormirikkad; orhideedel erinev seene-spetsiifilisuse tase ja keskkonna-eelistuse tase
ammooniumiseened: Alnicola lactariolens ja Hebeloma vinosophyllum mood EcM eriti uureaga väetatud pinnasel. Järgnes viljakehade massiline teke ja hiljem EcM vähenemine
mükohet Afrothismia (Burmanniaceae) juurtes on 2 seent: AM-seen ja endofüüt, mis ei tekita mingeid spets str ega taime vastureaktsioone
Tuber albidum ja Tuber aestivum sarapuul
Riessia -Shoreal ilma hartigi võrgustikuta
kõigi PCR komponentide optimiseerimine, anniling 55*-72*, Tm-st 5* madalam, ekstensioon 35-100 bp sec-1, tsüklite arv; praimerite ehitus ja disain ning Tm arvutamine, platoo efekt
Tuber spp
MnP geeni transformatsioon Pleurotusesse ja selle transkriptsioon Pleurotus ostreatus
Pyrola incarnata autokoloogia: lehed keskmiselt 1,5a; suremine maapealsetel osadel koguaeg, maasisestel pms augustis; maasiseste osade proportsioon 25 potsenti kogumassist; Netoprod suurim aprillist juunini, suvel domin resp konsumptsioon. Erin teistest analoogsetest taimedest ei soltu P incarnata suurel maaral kevadel kogutud varudest
mikrokosmosed, poollood tingimused, mensur katsed, vaatluskatsed: levik, kestvus, liikide & gener arv jms stat
interaktsioonide võrgustikus mitme osapoole fülogeneesi kasutamine; taime fül määrab lehelõikajate ja neil olevate parasitoidide interakts; parasitoidide fül-stpeegeldub evol labiilsus ja lai ring
Huumuspinnas: Cadophora finlandica, Trich. Aestuans, Lact glyciosmus, Pilod fallax; känd: Suillus variegatus, S. Luteus, Trich. Aestuans; rahnud: Piloderma fallax, Piloderma byssinum, Pilod. Reticulatum. Kooslused selgelt erinevad. Arv põhj. Kas konkurents või erinevused levimisviisides
Tricholoma robustum jt spp
kõikal kasutati rarefactioni proovide ühtlustamiseks biomassi järgi
kontr: Wilcoxina, Rhizop roseolus, Cenoc; 75*: Rhiz olivaceotinctus, Rhiz roseolus, Rhiz arctostaphyli. Olul erin Wilc, Cenoc, Rhiz olivaceot. Arv Rhiz eosed on kuumutamisele üsna vastupidavad, arv Rhiz olivaceotinctus on er kohastunud ruderaalse eluviisiga. Võib-olla mõjutab suurem hüdrofoobsuse teke eri seente konkurentsi hoopiski
troopika on nii liikide tekke allikas kui vanade muuseum. Hüpotees, et troopikast järjest uued liigid asendavad bor vöötme liike. Eriti hästi näha karpidel
DNA puhastamine humiinainetest on efektiivsem sepharose 4B kui teiste sepharose ja sephadex-ga. Isetehtud kolonnid
Helotiales SSU, LSU: Phialocephala kuulub Helotialeste sekka
Aafrikas kaasaegsete bioomide teke: katteseemnet domin al hiliskriidist: palmi ja pandanimetsad. Paleotseenis olid olemas algmed pea kõigist tähtsamatest suguk-dest, sh Caesalpiniaceae. Põhja-Aafr sarn floristiliselt Eur-ga. Hiliskriidist Ida-Aafr Dipterokarpide eellaste jäänused; Hõredate metsade teke koos tsesalp-dega al kesk-eotseenist. Savannide teke al 16 MAT, kuigi kõrrelised arenesid juba vara-paleots 64 MAT
Suillus granulatus: feneetiliste tunnuste ja ECM mood edukuse põhjal mitu väliselt eristamatut liiki: laia peremeesringiga (N-Am, E-aasia) ja kitsaga (Pinus strobus)Suillus granulatus: feneetiliste tunnuste ja ECM mood edukuse põhjal mitu väliselt eristamatut liiki: laia peremeesringiga (N-Am, E-aasia) ja kitsaga (Pinus strobus)
Orchis spp: hübriidid on agregeerunud emapoolse vanema juurde, millega nad jagavad ka mükoriisaseeni
Dactylosrhiza 5 spp Belgias kõik assots Tulanselladega, eri liikidel sarnased kooslused, v.a. D. Maculata. Seente arvul populats kohta ja haruldusele pole seost. Mitme liigi seemned idanesid ka aladel kusvanu taimi polnud
Orchise liigid assots 4-9 Tulasnella liigiga v.a. Orchis mascula, mis seondub vaid 1 liigiga. Kesk-Eur piires ei esinenud regionaalseid erinevusi seente kooslustes liigi piires. Arv et laiem seenering suurendab fitnessi väga toitainetevaestel ja põuariskiga aladel
Orchis üle euroopa: Tulasnellaceae, vähem Sebacinaceae, + mõned EcM seened v sporaadiliselt: Network oli nested; arv et orhideede levikumuster ei peegelda seente levikut, kuna on nestedness; fülogeneet ja ökol distants (jagatud seeneliigid) olid omavah pos seotud
arv et AM-süsteemis C-liikumine taimest taime üldiselt ei toimi. Pettus võib olla, et osad taimed panustavad üh süsteemi vähem, anastomoseeruvad hüüfid võimaldavad efektiivsemalt toitaineid transada ja stimul signalisatsiooni
Tomentella stuposa 2 alatüüpi, mis morf poolest veidi erinevad [voib-olla juhusl], ECM kirjeldused. Erin rakuseinte paksuse, mantlil mustade laikude ja risomorfide noodide poolest. Fülogeneetiliselt 2 v 3 klaadi, mis arv alamliigid
Ungari tasandiku metsades analüüsitud vaid Tomentella ektomükoriisad: enamasti vähemusmorfotüübid, 4 a piires samas paigas suht püsivad, arv. Melanis kestaga Tomentellad on põuda taluvad
Schizophyllum commune DNA heterog: IGS2>IGS1>ITS. Kogu maailma populatsioonides geograafiline ja pikem ökoloogiline koondumine klaadidesse. Praimerid. IGSid ja ITS eri alleelidena dikarüootses mytseelis, homokarüoodis alati identne, kuigi 150 koopiat. Kontsert-evol. IGS palju informatiivsem kui allosüümidSchizophyllum commune DNA heterog: IGS2>IGS1>ITS. Kogu maai ma populatsioonides geograafiline ja pikem ökoloogiline k ondumine klaadide se. Praimerid. IGSid ja ITS eri alleelidena dikarüootses mytseelis, homokarüoodis alati identne, kuigi 150 koopiat. Kontsert-evol. IGS palju informatiivsem kui allosüümid
Rozellomycota pakuvad Cryptomycota hõimkonna nimeks. Rozellal on genoomis kitiini süntaasid olemas, aga kitiinkesta ei moodusta; arv tek meres, kuigi enamus asustab hoopis mageveekogusid
seente algne fülogenees 6 geeni baasil: parasiitsed Rozella allomycis + Microsporidia on basaalsed seened. Viburseened ja ikkesseened on parafüleet, sest vibur on kadunud mitmeid kordi
enamik taksoneid on tek ja seetõttu ka edaspidi radieerunud troopikas; pärast teise bioomi levimist mol evol kiirus kahaneb, mitte ei kasva!
SCAR praimerite konstrueerimine EST andmebaasi põhjal Hebeloma cylindrosporumile. 6 markerit suudavad eristada 10/12 monokarüootsest eri VK saadud kultuuridest. Samad markerid sobivad ka teistele Hebeloma liikidele, ent mitte nii hästiHebel ma cylindrosporum
Cenococcum, Lactarius cf subdulcis
Kolumbia-Venetsueela taimede mitmekesisus 60-20 MAT: tugevasti kõikuv, korreleerub jääaja miinimumidega ja arv ka troopiliste ökosüsteemide pindalaga piirkonnas. Troopilise kliimaga vs muudega oli mitmekesisus suurim. Leidus ka Nothofaguse eellane Eotseeni troop per ajal
Tricholoma scalpt komplex: 3 geeni: liikide vahed väikesed, 98.5% ITS1 v ITS2 (kokku 97.5%) sobib barcode'ks. Väidet T. inocybeoides on T argyr ja T scalp rekombinant, mis avaldub ITS1 ja ITS2 sarnasuses ühele v teisele liigile. Vist tuleks kaasata rohkem geene et seda väita. Mõnedel liikidel lai peremeesring, teistel ja 'hybriidil' kitsas. T cingul ja T inocybeoides on arv tek 10k a jooksul
Paxillus involutus: tüüpliik rabamännikutes, P. vernalis parkides-aedades, P. filamentosus lepikutes
DNA eraldamine puidust: täisprotokoll, täiensused, probleemid. Hoolimata kõigest tuleb kasutada PCR-l BSA stabilisaatorit, Taq Start antikeha v hot starti. Puidust DNA eraldamiseks kasutada 1% CTAB! Mida kauem proov on CTAB/merkaptoetanoolis, seda rohkem tuleb inhibiitoreid. PCR sidumistemperatuuriga mängimine
Tuber pärit Euraasiast. JagunebV grupiks (puberulum, melanosp, rufum, excavatum, aestivum). Perek. Tek 270-140 MAT. Ameerika liigid eraldusid u 42, 40, 18 MAT, levides narv üle P-Atlandi silla. Puberulumi, Melanosp, ja rufumi rühmad levisid arv üle Beringi kitsuse. Tuber pärit Lauraasia EUR või Euraasia osast.
lindude radieerumine on ajas erinev, aeglasem Kesk-kriidis ja K-T piiril; erinevates linnurühmades ja maailmajagudes samuti erinev diversif kiirus. Troop ja mittetroop vöötmed omav ei erine. 
DNA eraldamine puidust, RFLP
praimerid Thantephoruse eri liikidele riisil praimerid Thantephoruse eri liikidele riisil
ECM seente levik näriliste, kukruliste jt väikeste imetajatega: efektiivne, kauge, mahamatmine; evolutsioon palju kordi. Ülevaade
taime genotüüpide liigirikkus vähendab seene T-RFLP peakide arvu; arv et mõni genotüüp soosib seeni, aga need ei pääse domineerima palju-genotüübilistes kooslustes
bakterite liigirikkus RT-PCR-DGGE bändide põhjal kõrgem Carex flacca monokultuuris ja paljal mullal kui Festuca rubra ja 12 taime segakultuuri puhul.
AM liigirikkus: T-RFLP + branch ja bound algoritm puu jaoks + bootstrap
mullapatogeenide negat tagasiside üle USA; mida liigirikkam on kooslus, seda suht tugevam efekt. Põhineb Dickie et al kommentaari põhjal valel nullmudelil ja tegelikku neg tagasisidet pole
mudelite valik ning arvukate mudelite kontrueerimine teatudd  küsimuste lahendamiseks. Akaike kriteeriumi kasutamine selekteerimiseks
parasiidid vs sümbiondid paasitism vs mutualism Armillaria: sümbiont vs parasiit
adephylo - picante analoog
nirK ja nirS geenide globaalne fülogeo: reageerivad keskkonnale erinevalt. nirK geene mõj eriti mulla niiskus. Sarnased ökosüsteemid üldjuhul klasterdusid.
oksalladi jt orgaaniliste hapete roll mullas: liiga madal kontsentratsioon lagundamiseks, pooleluiga kõdus 1-5h, min-mullas 5-12h; mõõtmisprobleemid; mikroobid omastavad, lagundavad ja ise sisaldavad org-happeid. Mõõtmisel raske vahet teha. Muld heterogeenne
Laccaria, Thelephora
ruumiline autokorr: looduslikult koloniseeritud istikutel puudub 0.5 m peal
ensümaatiline akt juuretippudel suureneb pärast N väetamist. Mõistlik väetamine ei vähenda EcM seente aktiivsust toitainete kättesaamisel
ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemidWilcoxina, Amphinema, DSE ECM ja  ümbioos k i parasi is i-mutualismi kontiinum: sõltuvus en tüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustude  taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
EcM seentel erinev liigiti ja eri kasvukohtades; ühe taime piires seeneliikidel erinev, samas koosluse tasemel üsnagi kattuvad profiilid hoolimata seeneliikide erinevustest; vähene hulk seeneliike pärast raiet või põlengutel kompens ensüümide poolest suurem aliigirikkuse metsas
Cryptomycota nimi Rozellidale. Sagedased veeseened
fülogeneetiline koosluse struktuur: metoodika eristamiseks kasutades Bayesi puid ja SIMMAP proget
Jonsson L, Dahlberg A, Brandrud T-E. 2000. Spatiotemporal distribution of an ectomycorrhizal community in an oligotrophic Swedish Picea abies  forest subjected to experimental nitrogen addition: above- and below-ground views. For. Ecol. Manage. 132: 143–156.
Favolaschia Zambiast orhideedelt Polystachya sp ja Microcoelia sp moodustab assots JPN Bletilla striata-ga ja stimul orhidee kasvu agaril. Kolonis juurekarvu, ent ei mood pelotone
8 eraldi vs koos
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network anaöyys esimene: sõltuvus 11st on asymm; enamikus tolmeldajate ja seemnelevitajate rühmades v madal
termiidid valivad ränimineraale oma kodade ehituseks ning suurendavad mineraalide paisuvust
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse vastupidavust . Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts Serratia bakteri invasiivsusele. Siiski, kõige liigirikkam kooslus polnud kõige vastupidavam. Toodi välja ka ühe genotüübi individuaalne efekt antagonistina. 
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
seente suktsessioon: ülevaade. Primaarne ja sekundaarne suktsessioon. Arv põhj suktsessiooni eri mustreid seentel mitmesug filtrid: liigifond, keskkonna sobivus, peremehega sobivus, konkurentsis ellujäämine. Nende hulgasherbivooria ja bakteritepoolne fungistaas eoste idanemisele ja kasvule.
kimäärid; blasti otsingud muude tulemustega kui NJ analüüs
18S, chimera check, kimääride suur probleem; üsna imelikud seened eriti eospanga-kooslustes
mullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 andsid erinevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Schadti ja vandenkoornhuyse basaalsed taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideksmullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 andsid erinevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Schadti ja vandenkoornhuyse basaalsed taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideks
bakteritel globaalselt: mida poolusepoole on levila keskosa, seda suurem on levila (Rapoport!); paljud bakterite OTUd kattuvad lõuna- ja põhjaparasvöötmes
Tuber melanosporum
Terfezia ja 3 rohttaime: Terfezia pfeilii viljakeha ja arbuusijuure ITS-RFLP kattuvad. Juures endomükoriisa"" septadega ja struktuuritu
eksudeerivad nii juured kui AMF hüüfid. Osakaalu raske hinnata
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
seemnepank: oluline roll taimede levimisel peale häiringut, ent olulisem liigirikkuse ja tousmete rohkuse kohalt seemnepank + seemnevihm. Vaid 1 liik levis ainult vegetatiivselt
PCR bias: ülevaade ja lahendused: primer bias sõltuvalt mismätchidest ja degener pos vs annealing temp vs tsüklite arv; heteroduplexid, kimäärid ja nende tekkeviisid. Soovit mitmeid PCR replikaate ja vähe tsükleid ning PCR produktid hiljem kokku segada
RAPD markerite loomine (SCAR, ISSR) Pisolithus -eukalyptiga seotud seentele disainitud markerid ei sobi muudele tyvedele
Taimaal sissetoodud eukalüptid seonduvad Pisolithusega, mis ei koloniseeri teadaolevalt dipterokarpe ega mändi, kuigi männi omad mujalt leitud eukalüpte koloniseerida võivatega samas OTUs
ensüümkromatogramm gen str uurimiseks
Thelephora
Wakefieldia kuulub Hymenogasterisse
pioneertaimed vohavad uudsete mikroobidega mullal, ent kiiresti järgnev neg tagasiside; Hilisemad ei saa algul käima, ent hiljem koguvad mutualiste ja vohavad
x palju, valitud DNA analüüsiks
Heterobasidion annosum cDNA rmtk: geenidel vähe sarnasust, ylesreguleeritud tsütokroom 450 geen, superoksiidi dismutaas, väga vähe olulisi muutusi puhaskultuuris vs 48h infektsioonistaadiumis seene vahel
Karpouzas DG, Rousidou C, Papadopoulou KK, Bekris F, Zervakis GI, Singh BK, Ehaliotis C. 2009. Effect of continuous olive mill wastewater applications, in the presence and absence of nitrogen fertilization, on the structure of rhizosphere-soil fungal communities. FEMS Microbiol. Ecol. 70: 388-401.
Epidendrum firmum epifüüt: assots laialt Serendipitaceae ja Tulasnellaceae liikidega
Amanita porphyria, pantherina, spreta, rubescens, Cenoc, LEPISTA GRAVEOLENS, LEPISTA NUDA, Lyophyllum shimeji, Paxillus sp, Pisol, Scleroderma 2spp mood EcM Picea glehnii-ga. Boletus pulverulentus, Geastrum mirabile,Suillus luteus kolonis, ent ei mood HN; Lyophyllum sp ja Chalciporus piperatus ei kolonis üldse. Lepista spp.kollane mütseel
RUS Eur-põhjaosas: EcM Polygnum viviparum, Dryas octopetala, Salix spp, Betula spp, Picea obovata, Arctostaphylos alpina, Pyrola grandoflora (ektendoMR). ILLUSTR; muud taimed AM, Pedicularis NM; VIITED, ülevaade
Uapaca: lähiliike sugukonnas Phyllanthaceae pole, sõsarad Spondianthus ja Bischofia
aligneerimine; lisatakse uued jrk olemasolevasse aligneeringusse
Lühikeste sekventside - nn profiilide aligneerimine suurde MSAsse
WASABI: multigeneetilise info pipeline: andmebaas, deponeerinmine, bulk blast, align, puude tegemine
ITS var P nigrolimitatusel 20/730 ja IGS1: 14/490 Phellinus nigrolimitatus: populatsiooni struktuur: ühtsed popid, pole heterote defitsiiti; raske eristada eri populatsioone -arv jääaja rekolonis artefakt. Ühel tüvel 3-4 indiviidi, Estimate S järgi 1 lisaks
Fomitopsis rosea
Trichaptum abietinum: tetrapolaarne: regionaalne ristviljastumine, lokaalne lai diversiteet: ühel tüvel v palju isendeid. ISSR. Geenid: RFLP
Trichaptum: mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsed
Coniophora puteana levikukese N-Am. 3 krüptilist liiki, millesharvad hübridisatsioonid EF1alfa, Beta-tubuliin ja ITS-s. ITS ü homogeenne, teistes tulevad tugevad erinevused. Allopatr mikroliikide hiljutine kokkuviimine on soodust hübriidide teket. Arv. et hübridis on v tavaline ja oluline evol-mehanism seentel
Lyophyllum shimeji
Lyophyllum shimeji=L. Fumosum EcM mood juurutatud vartel. Mood puhaskultuuris ka viljakehi
liigirikkuse modelleerimine Michaelis-Menteni kõvera jr: v hea max ühtlases kk-s, vilets norm-tingimustel (taimed). Konservatiivne kui n<B, optimistlik kui n>B; R2 ei saa kasutada ekstrapol headuse hinnanguks, M-M võrrand on param. Viletsad tulemused
Pomaderreae on levinud üle AUS ja NZLs paiguti, endeemsed. NZL-sse levinud iseseisval Pomaderris mitu korda
praimerid tsellulolüütilistele seente ensüümidele. Rohkem geene leiti N-vaesest vrd N-rikastatud mullast (v.a.Ox dekarboxylase, kitinaas)
Picante pakett Ris fülogeneetiliste distantside jaoks
fülogeneet str taimekoosluses Barro Coloradol: sekund taimkattega ja per kuivadel aladel esines klasterdumine, soistel aladel ja nõlvadel fülogeneet üledispers
nullmudelid fülogeneetilise struktuuri tuvastamises: soovit Brownian motion
bakterid: erinevate BD arvutavate progede võrdlus: eri tulemused Chao1, Sace jt; VIITED
ordinatsioon Monte Carloga, v põhjalik seletus ja lahtimõtestamine mullaseened erinevad oluliselt kontroll-ja kergelt väetatud rohumaadel; üksikutel liikidel stat oluline erinevus rohumaa tüübist ning paiga efekt. Arv et kerged muutused mulla toitainetes mõj oluliselt taimekooslusi, ent ei mõjuta mikroobikooslusi
Rhizopogon 2 spp
Alnicola spp, Tomentella ellisii v Tom sublilacina s.l. Puudel on eksitud - Tom lateritia ja Tom galzinii, Lact spinosulus UNITEst poleilmselt lepaga seotud. Kahelt alalt leitud ka PsT tristis ja Xerocomus sp (1 ala)
Tomentella, Amphinema, Pseudotomentella esmakordselt viljakehade uuringus
panevad kotikute ja kandade ITSid samasse algneeringusse
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, paks mantel, tugev rakusis kolonis, haustorite seedimine taimerakus; Monotropa -er paks mantel, rakusis kolonis; Rhododendron, Gaultheria, Cassiope -mantlita erikoidne MR. Kasvava saproobsuse jms jada
x MHB
Cenococcum
taimede liigirikkuse globaalne analüüs inimmõjusid arvestamata: Suurim Borneol. Inimmõju ja liigirikkus korreleeritud
Kiers RT, Duhamel M, Beesetty Y, Mensah JA, Franken O, Verbruggen E, Fellbaum CR, Kowalchuk GA, Hart MM, Bago A, Palmer TM, West SA, Vandenkoornhuyse P, Jansa J, Bücking H. 2011. Reciprocal rewards stabilize cooperation in the mycorrhizal symbiosis. Science 333: 880-882.
Flavonoidid Moriin ja Hesperidiin induts Suillus bovinus eoste idanemist
DNA eraldus seenekultuuridest uus ja kiire meetod, mis arv ei sobi juurtele muu sodi pärast
Acervus ja Caloscypha on sarn Aleuriae triibusele septade ultrastr jr; Cheilymenia ja Scutellinia on erinevad, ent omav sarn
septade ultrastr järgi saab ära tunda Pezizales seltsi tasemel, raskemini suguk tasemel. Perek tasemel peaaegu identne ultrastr Aleuria-Leucoscypha on omavah seotud, Octospora-Anthracobia jäävad eemale askogeensete hüüfide ultrastr põhjal
septade ultrastr järgi saab ära tunda Pezizales seltsi tasemel, ja enamasti suguk tasemel. Perek tasemel peaaegu identne ultrastr . Tuberales toodi ultrastr põhjal Pezizalesse ja Thelebolus eraldati Pezizalesest
Alnus glutinosa: L-Eur ja Aasias populatsioonid mitmekesised, Alpidest ja Karpaatidest põhjas vaid üks alleel
Tüvede eristamine PCA ja x2 testi abil üht tüüpi märgistusega genoomse DNA abil.
Entoloma: Rosaceae-seotud haru ja EcM haru on sõsarrühmad ITS+RPB2+LSU baasil. Maasis vk-dega harud on tek mitmetes saprotroofsetes rühmades; EcM rühmas pole kindel.
.
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
kooseksisteerimise analüüs:ülevaade meetoditest; 
taimede BDl suurem efekt juure mikroobikooslustele kui indiv taimede efekt või kohaliku vs eksoot päritolu ef. Kohalikel taimedel rohkem arbuskuleid kui eksootilistel; -> Invas taimed mõj seenekooslusi läbi taimede BD vähendamise
Rhizopogon spp
lubi mänd: Tyl aster, Elaph muric Atheliaceae sp; mä kontr: Russ decol, R paludosa, vinosa; Kuusk lubi: Tyl aster, T fibrill, Helot sp1; ; Cenoc; Ku kontr: Tyl aster, Pilod1, Cenoc, Lact rufus
Kloonidest 20.7% olid NM-seened ja liikidest proovi kohta 42.6% olid NM. EmH järgi leiti proovist 4 liiki vs 3.1 EmH-na, kokku 31 EcM-na ja 24 EmH-na. 3% kimäärseid sekventse
T-RFLP (ARDRA): ITS1F-ITS4 -mahajäetud põllumaj-maal suurem seente BD kui metsas ja põllumaj-maal 
ITS praimerid, nendega manipuleerimine täpsuse saavutamiseks
kimääridest hoidumine: 15 tsüklit + puhastus + 5 tsüklit. Kimääride tuvastamisproge link ja barcoding tasemete proge link. Väidavad, et ka 99% barcoding krit 16S rDNAle on liiga konservatiivne
Laccaria, Cenococcum xxx
mullapatogeenid määravad taimede edukuse, harulduse, ohtruse. Dominante patogeenid eriti ei mõjuta, küll aga haruldusi
EcM matid suurendavad mikroobide biomassi ja mitme ensüümi aktiivsust mattides, ent erinevusi pole kui kaaluda mikroobse biomassiga.
proovi koosluse struktuuri ja olemasolevate andmete põhjal tehaks kindlask, kust proov võiks pärineda ja kas tegu võib olla reostusega
fülogeograafia populatsioonidel: ülevaade ja Templetoni NCA mahategemine
Trichaptum abietinum: 3 ortoloogset ITS1 regiooni (pseudogeenid, hübridisatsioon, heteromeersetes kromosoomides: jamps), ent muu sama; mch, ITS1, ITS2
taimed + ECM + saprotroofid TNT bioremediatsioonis efektiivsed taimed + ECM + saprotroofid TNT bioremediatsioonis efektiivsed
EcM taimedel lehtedes P konts kõrgem, ent kui arvestada fülogen seoseid, siis mitte. Muud lehtede omadused sarn EcM ja muudel taimedel. Arv. Madala toitainete sisaldusega muldadel EcM parandas konkurentsivõimet, vb ka muud hüved
ITS2 sekundaarstruktuuri andmebaas ja veebipõhine analüüs
Ellesmere CAN: EcM taimedKobresia, Salix arctica, Dryas integrif., ebaharilikest ka Pedicularis capitata (2/8), Saxifraga oppositifolia (3/4), Cassiope tetragona (4/9); Pyrola grandiflora (7/8). Kokkuvõte varasematest arktoalp. Töödest. Selgub, et Cassiope on EcM N-Am; Saxifraga oppositifolia on EcM N-Am, Pedicularis EcM arktikas. Silene acaulisel DSE paks kol. Erandlikke pole illustreeritud!
Neocudoniella radicella kuusejuurtel. Liigikirjeldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ektoga tegemist, sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesseNeocudoniella radicella ku sejuurtel. Liigikirjeldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ktoga tegemis , sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesse
seente liigitekke mehhanismid: ülevaade: allo vs sümpatriline, polüploidiseerumine, genoomi introgressioon, hübridiseerumine. Kodustamise, substraadi, peremehe spets mõjud. Näidetena Heterobasidion, Melampsora hübriid paplil; Epichloe, Ophiostoma novo-ulmi, Saccharomyces, Phytophthora alni seente liigitekke mehhanismid: ülevaade: allo vs sümpatriline, polüploidiseerumine, genoomi introgressi on, hübridiseerumine. Kodustamise, substraadi, peremehe spets mõjud. Näidetena Heterobasidion, Melampsora hübriid paplil; Epichloe, Ophiostoma novo-ulmi, Saccharomyces, Phytophthora alni 
Kohout P, Sýkorová Z, Bahram M, Hadincová V, Albrechtová J, Tedersoo L, Vohník M. 2011. Ericaceous dwarf shrubs affect ectomycorrhizal fungal community of the invasive Pinus strobus  and native Pinus sylvestris  in a pot experiment. Mycorrhiza 21: 403-412.
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppegalagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja s proobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroof - aprotroofi kontiinu il. Kui juur sureb, is EcM seen saab simesena jaol  ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppegalagu damine EcM se ntel arv fakultatiivne. Ei toh ks r nget vahet teh  EcM s entel ja aproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitl da ki biotro fi- aprotroofi kont inumil. Kui juur sureb, sii  EcM see  saab esimesena jaole r ssurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
Hüüfidena EcM seened eriaegadel eri rohkusega, ent arv EcM-del ajalist erinevust ei esine, kuna juuretipud elavad suht vanaks. Uurida võiks eri juurekohortide tasemel. Arvutiproge abil leidsid 3 kontrastset mustrid EcM seeneliikide esinemises, ent 3 rühma olid ette antud!!! 
edafon ei mõjutanud saprotroofide tegevust
Suillus, Cenococcum, Amanita jt
DNA eriline ekstraheerimine mullast + TRFLP ITS1F-ITS4 ann 49*C 2 RE mõl otstest; standard: 3 4st peab kattuma. T-RFLP kapillaar-geelelektroforeesil ABI 3100 masinal ECM mütseeli uuringus ei arvest saproobide olemasolu F-horisondis!!!
16S rDNA ja in vitro transkribeeritud rRNA (stabiilsuse tagamiseks hübridisatsioonil); oligonukleotiidprobed 16-24 bp; dissotsiatsioonitemp, pesemistemp optimiseerimine; 1 bp valepaardumise korral optimaalne pesemistemp 3,5-5,5* madalam, ka v sarn probedel eri Tm; vs DGGE, membraanhübridis -sama tulemus




DNA eraldus mulda läbi pestes EDTA-Triton lahusega; FastDNA Spin Kit For Soil, Real-time PCR AM seeneliikide ITS regioonile, mis teeb määramise 6x odavamaks ja kiiremaks süsteemis, kus 13-14 liiki; 
Colletotrichumi peremehe-spts tüved põhjustavad suuremat suremust ja haigestumist puuliikidel, millelt seened isoleeriti. ITS pea identne. Peremehe-spets tüved tekitasid palju madalama kaitsereaktsiooni taimedel
Angianthus, Waitzia (Asteraceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Stylidium (Stylidiaceae), Gompholobium Pultanaea (Fabaceae),on ECM sünteesides nii Labyrinthomyces, Peziza whitei kui Laccaria sp-ga. Mantel v õhuke v fragm ja epidermise rakud ei pikene (v.a. Fabaceae). Kõik seened stimul kasvu 1.5 -90kordselt
Tylospora asterophora, Thel terr, Piloderma reticulatum, Amph byss, Mel bicolor, Amph1. Sh 4 Tylosporat, 2 Wilcoxinat, 3 Amphinemat, 4 Pilodermat, 4 Thelephorales. Arv et metsas puuindiv arv läbi geneet rikkuse soodust EcM liigirikkust
kuuseokka kõdus: BD kasvab lagunemimse käigus; Lophodermium arvukas algul ja ka hiljem ning aktiivne RNA vs DNA põhjal; lagukiirus eri kuuseloonide vahel sama ja kooslus kah. Endof muutuvad saproobideks ja lagundasid ise 1/3 kuni 45% massist. Domin mfg Helotiales, ka Sarcosomataceae ja Agaricales
maksasammaldel: Jungermanniales: Sebacinaceae + mõnedel tundmatud kottseened; Aneura pinguis: Tulasnellales. Jungermannoidne mükoriisam k asammaldel: Jungermanniales: Sebacinacea  + mõnedel tundmatud kott e ned; Aneura pinguis: Tulasnellales. Jungermannoidne mükoriisa
Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; 
Cenococcum
Suillus grevillei
T. submollis sisaldab palju rohkem Mn kui teised ECM liigidxxx
Attractiellales on Tulasnellade järel sagesudelt teine mükobiontide rühm Ecuadori Loja mägimetsade orhideedel. Nii mullal kui epifüütidel. Toetavad elektronmikroskoopilised vaatused
Kottke I, Weber R, Ritter T, Oberwinkler F. 1995. Vitality of mycorrhizas and health status of trees in diverse forest stands in West Germany. In: Hüttl RF, Mueller-Dombois D (eds.). Forest Decline in the Atlantic and Pacific Region. Pp. 189-201. Springer-Verlag, Berlin, Germany.
Terfezia claveryi, leptoderma sisald mitmeid krüpt liike, millel pole peremehe-eelistusi. T. leptoderma indiviidides on 2-7 erinevad ITS alleeli, mille sarn on 98.0%-99.8%
Imaia, gen nov (sõsar Leucangium carthusianumile)
Stouffera, temperantia /marcelleina-pez gerardii klaadis
Terfezia ja Helianthemumi suhe pole EcM, kuigi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. Helianthemumi ja Robinia korteksirakud lagundati, eriti kõrgete P konts juures, hüüfid tungisid steeli ja endodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioonTerfezia ja Helianthemumi suhe pole EcM, ku gi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. Helianthemumi ja Robinia korteksirakud lagundati, eriti kõrgete P konts juures, hüüfid tungisid steeli ja endodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioonTerfezia ja Helianthemumi su  pole EcM, kuigi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. H lianthemumi ja Robinia kortek rakud lagundati, erit  kõrgete P konts juures, hüüfid tungi id steeli ja ndodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioon
DGGE: Ammophila arenaria juureseened, palju erinevusi vrd kultuuridega; nested PCR
DGGE bändid: bakterid ja seened -liigirikkus suurem komposti inokul vs kontr
beta-BD globaalselt: kui võtta arvesse Gamma-BD, siis efekt puudub: Lin ef asemel unimod; lat asemel oleks pidanud k temp vms
Fülogeneetilise struktuuri analüüsis määravtunnuste rohkus kui tegu 'limiting similarity', Power suurem kui valim on u 50% liigifondist
ölandi suure alvari geobotaanilised kooslused. kokku 4. Üks olulisemaid Helianthemum oelandicum-Galium oelandicum kooslus -väga ohukesel ja kuival külmakerke-ornal pinnasel; helianthemum karjatamist vähetaluv
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, õhuke mantel, taimeraku tuuma muutused. Tugev rakusis kolonis
Pseudotsuga ökotüüpide mõju EcM seente liigirikkusele ja kooslusele ümberistutuskatsete põhjal: ökotüüp NS, Kooslust mõj prooviala ja eriti selle produktiivsus. Ökotüübi looduslikul distantsil kuni 450 km polnud tähtsust
ECM: metsas (suurem liigirikku ja BD) ja lageraielangil (madalam liigirikkus, domin Amphinema, Thelephora, Laccaria) kasvanud istikutel vs ümberistutamine lagedale (muudab kooslusi sarnasemaks. Domineerima hakkavad Thelephora, Amphinema, Laccaria)
interaktsioonide networkid on fülogeneet determineeritud mooduliteks. Parasiitide peremehed on pigem samades moodulites, aga parasiidid ise on moodulites juhusl jaotunud - arv geogr mustrite tõttu (ei diskuteeri koevol vähest tähtsust)
distantsimaatriksite põhjal keskkonna, kliima, fülogeneesi mõjude hindamine parasiitide kooslustele
peremehe-spetsiifika kirpudel: regionaalselt fülogen signaal puudub, ent kontinentaalskaalas on see oluline; sarnased kirbuliigid ei jaganud sarnast ohtrust ega peremehe-spets. Arv et nishide jagamise tõttu pole regionaalses faunas sõsarliigid esindatud!
taimede globaalne liigirikkus 110x110 km ruutudel: pos tegurid energia, sademed, mägisus
Boletales. mt atp6 ja mtLSU pohjal. Atp6 parandab sugukondade lahutusvoimet oluliselt, ent perekonna-ja liigitasemel on vilets
Rhizopogon 2 spp genetid ECM järgi: SCAR praimerid GCG ja CAC kordustele; pikemaid alleele PCR käigus diskrimineeritiRhizopogon 2 spp
Suillus spp: sisaldab Boletinus, Fuscoboletinus, Gastrosuillus; lehis esialgne peremeestaim
Rhizopogon s villosuli liikide ühendamine
OrM: Neuwiedia -Ceratobasidiales, Tulasnellales
geelitatud mikroobiprofiilide statistiline võrdlemine: igale jooksule arvut Pearsoni korrel-koef ning vrd grupisiseseid korrel gruppidevah korrel-ga kasutades Monte Carlo simulatsioone. Märksa võimsama testi saab kui arvestada eri geeli efekti blokina. Bonferroni probleem paariv vrd
Cryptolepiota = end. Am. Gigasperma (NZL= Cortinarius); tek Lepiotast, sageli kasvab koos Rosacae-ga
Inoc tauensis Samoalt - korjatud väidet Pisonia grandise alt, ent ei välistata teisi peremehi. 
Laccaria bicolor
Gigasperma americanum sp nov -arv seotud Cercocarpusega (Rosaceae)
Hygrophorus purpurascens EcM süntees jpt
CWD: ECM viljakehad
DNA eraldamine: fenool-kloroformi etapp v oluline; lüsosüüm ha kõigi rakuseinte eemaldamiseks ja ka fenoolide vastu
Piloderma fallax: corticrocin -sünteesib siis kui on süsivesikuid, nt side peremeestaime juurtega
AM seentele SSU, ITS, LSU referentsid
Suillus variegatus ja mänd erinvad oma substraati eritatavate ainete poolest kõvasti. Mükoriissel taimel on eritamine 2-8 korda suurem kui mitte-MR taimel; eritamise maksimum on 17 p peale inokul.Su llus vriegatus
oksalaat stimuleerib MnP (aktiivsus fenoolpunasega mõõdetud)
Ordinatsioonides eri distantsimõõdud ja meetodid: ChiSq ja Pearson Corr efektiivsed gradientide puhul; Gower ja Canberra diskreetsetel juhtudel; 100 sekventsi proovi kohta oli piisav erinevuste tuvastamiseks; Kvantitatiivsed meetodid töötasid paremini kui kvalitatiivsed (0-1); Kvalit meetodid töötasid diskreetsetel juhtudel hästi, ent gradientide puhul kehvasti; Kvalit puhuks oli vaja palju rohkem andmeid. PCoA ja NMS sarnase efektiivsusega; See kui palju variatsiooni meetod katab, ei näita meetodi headust; 
xxx
Leotia lubrica arbutoidne mükoriisa Comarostaphylosel
ruumilise ja fülogeneet autokorr samaaegne arvestamine: parim moodus on ruumilise analüüsi jääkidesse fülogeneetiliste vektorite sobitamine
orhideede mykoriisa isolaadid: moned stimuleerivad, teised mitte orhideede idanemist (Rhizoctonia -Tulasnella, ceratobasidium)
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsidThanatep orus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS v ieeruvus: ITS1 varie uvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-sp ts alarühmaks, kus rühma es ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentse  isol adid, mis fülogene tiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
Aafrika floristika hotspotid: 2004 uuendus BIOTA-AFRICA põhine. Suuresti kattub Myersi omaga ja kattuvad BD tsentritega: 1) Katanga 2) L-Aafr 3) Keenia mägimetad ja Eastern Arc; 4)S-Kamerun --Gabon
Pinus edulis: isolaatide arvukus suurem risosfääris vs bulk soil; mullatüüp, stress, puu vanus ei lugenud
Clitocybe, Lepista: nitrifikatsioon
risosfääri seened tammel vs 2 a peale langetamist. Oidiodendron vaid elusjuurtes (ka kasel ja männil); Geomyces, Gymnoascus,Pseudogymnoascus ja pigem seigseened kõdujuurtes
geeniekspressioon trühvli viljakehas vs mütseelis: viljakehas avalduvad antioksüdantide geenid jms
Rhamnaceae -Pomaderreae (ecm) Austraalias: pms ida ja lääne vaheline levikujoon. Ida liigid levinud arv korduvalt ka NZL-i. Arv ida-lääne piir tek paleotseenis
Myrtaceae: Eucalyptus (Australia), Eucalyptopsis (Uus-Guinea), Arillastrum (Uus-Kaledoonia) jt. EcM eukalüptid tek hiliskriidis Austraalias. Mõned Eukalüpti liigid levinud ka Mindanao, Sulawesi jt Sunda saarteni. Melaleuca parafüleetiline. Levinud Austraalias ja Uus-Kaledoonial (sh perek Callistemon); 
Pezizales maaaluste viljakehadega: ökoloogia ja fülogeneet kuuluvus (Mattirolomyces -NM Peziza proteana), (Kalaharituber -Iodowynnea; Eremiomyces echinulatus -Peziza vacinii
Wilcoxina-ülevaade peremeestaimedest; katseliselt EktendoMR männi ja lehisega, ekto teistega+ kask + haab v a lepp; Mõned männiliigid mood pigem ektendoMR, teised pigem ektoMR v ohukese mantliga; v tugev pos mõju taimekasvule eriti ECM mood puudele vrd EeMR puudega; laialt levinud v paljudes Ameerika istandustes, v vähe leitud metsast
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
SEM metsandustöödes. Statistikud ja presenteerimine
kuuse geneetiline muundamine ei mõju mullaseente kooslusesle. Mineraalmulla BD suurem kui org.
mullaseened vs endokitinaas-transform Picea risosf: liigirikkus ja koosluse str sama; mõjutas mullahorisont ja aeg






mükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km
oksalaat: mineraalide lagundamine:ülevaade
Suillus bovinus, Paxillus
Atlantilises BRA vihmametsas domin AM mürdilised; ainsaks uuritud EcM taimeks Coccoloba rosea. Coccoloba on BRA sh Atl vihmametsades laialt levinud. VIITED.
Pezizales: SSU: jagunevad 3 klaadiks: A) Pezizaceae, Ascobolus; B) Gyromitra, Morchella, Caloscypha, Tuber, Helvella; c) Sarcoscypha, Sarcosoma, Pyronemataceae
chs, kitiini süntetaasi geen trühvlitel: sarn eriliikidel väh 91.5%, aminohapetel palju vähem
ECM peenjuured lagunevad aeglasemalt kui mitteECM peeneimad juured; Seeneosas rohkem N, P, ent kuni 60% kitiini ja seetõttu lagun aegl. ; arv sõltub suktsessiooniga, sest ECM taimed on võimelised min-aineid seente vahendusel paremini kätte saama kui AM taimed; hüpotees: ECM seened lagundavad esimesena peremehe surnud juuriECM peenjuured lagunevad aeglasemalt kui mitteECM peeneimad juured; Seeneosas rohkem N, P, ent kuni 60% kitiini ja seetõttu lagun aegl. ; arv sõltub suktsessiooniga, sest ECM taimed on võimelised min-aineid seente vahendusel paremini kätte saama kui AM taimed; hüpotees: ECM seened lagundavad esimesena peremehe surnud juuri





Oomycota: basaalsed rühmad merevees ja parasiidid; taimekudede nakatamisvõime tek 2x - Pythium ja Phytophthora; loomseid rakke nakatavad kõik rühmad v.s. taimeparasiidid
Monte Carlo Bayesi proge BAMBE
Piloderma fallax = bicolor = croceum ja eristamine P. Byssinumist värvi, tsüstidioolide, eoste, basiidide jr
russuloidse klaadi liigid. Albatrelluse sõsarrühm Hericium, Heterobasidion
Lyophyllum: palju lähedasi liike, sõsarliigid/vormid eristuvad lehtpuu vs okaspuu peremehe järgi. JPN shimeji on kuivades SWE männikutes
Serapias-orhidee saab org-vaesel mullal ise fotosünteesides C; orgaanilisel pinnal saab u 33% Tulasnella kaudu 
Puude BD temp Aasia>E-Am>Eur. Seepärast et Aasias külgnev subtroop regioon, ei liigenda E-W mäestikud. Euroopas ei elanud üle jääaegu. Puudel raske ehitada kompleks külmakaitsemehh. Erandina Am-s rohkem Carya, Crataegus, Quercus kui Aasias. Carya ja Quercus radiats-ts Eur ja Am; Crataegus S-Hiinast. Eur-st on puudu külmaõrnemad subtroop perek, suurematel perek suurem tõen säilida. Paleogeenis sama kõikjal. Täielik liiginimekiri: paju???
alleelide divergeerumine ja geenitriiv. Erinevused survega geenidest. Metsapuude näited
Vihmausside arvukus soojas temperaatses ja troopilises vöötmes ühtmoodi kõrge. Arv vihmausside metabolism troopikas palju efektiivsem ja seetõttu liikide nishid on laiemad.
Leguminosae tek vara-Paleotseenis ja radieerus kiireti peale teket; EcM harud tek peale 30 MAT (Amhersteae ja Acacia).
Fabaceae s.l. Kontinentidevahelised disjunktid 2-3 x vanemad kui kontinentide sisesed disjunktid; Levik mängib palju olulisemat rolli kui tektooniline ajalugu, eriti sarn kooslusetüüpide vahel
arv. L-Am kuivad kooslused on olnud püsivad u 10 MA, mitte efemeersed, sest Coursetia liigid on jõudnud radieeruda
kandsamblikud on tekkinud korduvalt kandseente hulgas, eriti palju Corticiales ja Cantharellales seltsides. Lihhenikoolsed seened tek korduvalt v erinevatest muudest toitumisvormidest. Lihheniseerunud bulbilide ja sklerootsiumide olemasolu on aluseks edasi lihhenis seente tekkeks
maasiseste viljakehadega seente mitmekesisust enamuses Eur maades v vähe uuritud, mistõttu on ka puudulik kaitsekorraldus. Lihtsalt pole teada harulduse põhjused, kas nt leiuef. Tuleb kaitsta ka inimhäiringutega kooslusi, sest mitmed liigid tahavad just seda
Zambia Marqusia mets v piiratud aladel ja väga tundlik raiele. Areneb võsamets chipyaks ja v raskelt taastub. Juured ulatuvad väh 3 m sügavusele, arv 9 meetriniMetsatüüpide alustaimestik. Muld metsas palju niiskem ki hilisemas võsas. Miombo ja Marquesia metsa mullastik erinev
rohumaa taimkate võimaldab areneda Uapacal, mis omakorda soodustab Brachystega, Julbenardia ja Marquesia kasvamahakkamist Zambias. Vegetatsioonitüübid 1000-1600 m kõrgusel. Peaaegu kõikjal dominandid EcM puud
Paxillus
Paxillus involutus G 21.5Mb
vs ECMseened: roll looduses, ensüümid, konkurents, katsed, ülevaade
Leake JR, Donnelly DP, Saunders EM, Boddy L, Read DJ. 2001. Rates and quantities of carbon flux to ectomycorrhizal mycelium following 14C pulse labeling of Pinus sylvestris seedlings: effects of litter patches and interactions with a wood-decomposer fungus. Tree Physiol. 21: 71-82. Suillus, Paxillus Phanerochaete
Leake JR, Duran AL, Hardy KE, Johnson I, Beerling DJ, Banwart SA, Smits MM. 2008. Biological weathering in soil: the role of symbiotic root-associated fungi biosensing minerals and directing photosynthate energy into grain-scale mineral weathering. Miner. Mag. 72: 85-89.
mükoheterotroofid: ülevaade kõigist aspektidestmükoheterotroofid: ülevaade kõigist aspektidestmükoheterotroofid: ülevaade kõigist aspektidestmükoheterotroofid: ülevaade kõigist aspektidest
rDNA geeni koopiate arvu määramine RT-PCR abil
Coltricia cinnamomea peetakse saproobiks Coltricia cinnamomea peetakse saproobiks
DNA eraldamine SDS+Tris+merkaptoet-kloroformfenool-NaOAc-isoprop-etanool meetodil
Thelephoraceae sp - efekt positiivne v neutraalne
Riessiella sp mood EcM nii Acacia mangiumi kui Shoreaga
Malaysia Pasoh dipterokarbid: domin Russula+Lactarius, Boletaceae, Amanita. Russ ja Amanita viljuvad üksteist välistavalt. Pms viljumisper märts ning aug-sept. Lisaks 10 liiki maasis VK seeni. Suur enamus seeni kirjeldamata liigid
Dipterokarpidel: ülevaade ja viited kohalikele töödele
Mantel test on kehvem kui kanoonilised (RDA) meetodid, eriti 2-d andmete puhul ja müra puhul
Eukl distantsi puhul tuleb andmeid transformeerida: chi square omistab nullidele v suure kaalu; head on Hellingeri transform ja Chord. Bray, Sorenseni ja Jaccardi ei saa kasutada koos eukl distantsiga
CCA; RDA, variation partitioning PCNM vektorite abil. Ülevaade statistikutest 
Paxillus, Laccaria, Thelephora, Hebeloma
Fourth corner analüüsi edasiarendus. Osaline regressioon maatriksitele. PCNM vektorite ja koosluse str põhjal )01) tehakse sõlmede maatriks. Mõeldud uurimaks, kuidas keskkond ja tunnused on müju avaldanud fülogeneesi käigus sõlmedele
variance partitioning multiv, DCA korral
Lekberg Y, Schnoor T, Kjoller R, Gibbons SM, Hansen LH, Al-Soud WA, Sorensen SJ, Rosendahl S. 2012. 454-sequencing reveals stochastic local reassembly and high disturbance tolerance within arbuscular mycorrhizal fungal communities. J. Ecol. 100: 151-160.
MetaPiGA proge; palju kiirem kui ML, MP, võrreldav teiste baieesia progedega. Skoor = P
Boletus edulise kompleks jaguneb krüpt liikideks, millel oma kindel peremees. Liigisisene ITS var 0.1-0,33%
ECM eotseenist 50 mya. Viitavad: Berbee & Taylor, 1993: ECM teke varakriidis 130 mya
Männiliste levik nüüd ja vanasti. Pseudolarix teada Mongooliast hilis-Juuras 156 MAT. See lükkab Wang et al kalibreeringut ajas tagasi. EcM teada eotseenist. EcM taimed arv radieerusid ja levisid hilis-miotseenis ja pliotseenis nii N-Am kui Aasias kui toimus kliima jahenemine ja mäetekke protsessid
Bac thuringensis Cry1Aa1 geen: eripikkusega probed: 30 -3000 b. Mida pikem seda intens signaal; Vahet pole praimerite keemilisel ja PCR-sünteesil; 50 bp probedel valepaardumised madald signaali alles 5 MM juures ja see et efekt oleks max, MM peavad olema hajutatud, mitte grupis koos ega otstes
Oomycota review
liigitekke mehhanismid: saartel suurem ökoloogiline võimalus, sama ka suure häiringu korral mujal. Polüploidide omadused ei pruugi olla aditiivsed. Mõjutab sümbiontide -tolmeldajate divergeerumine
Lecc scabrum ei mood männiga EcM, ent stimul selle kasvu . Suillus bovinus mood EcM, ent pos mõju väiksem
DNA mullas: bakterite poolne lagundamine, transformeerimine vs seondumine mullaosakestega, mis eriti aktiivne saviosakestega (er montmorilloniit) ja sõltub pHst; GMO taimede DNA võib sattuda bakteritesse, ent seda ei peeta maj eriti ohtlikuks. Kuni 10% mulla P-st võib olla seotud DNA; Organismid võtavad rakkudesse terveid DNA ahelaid, mis lagundatakse monomeerideks või väiksemateks juppideks ja seejärel tehakse oma RNA ja DNAd
erinevate fülogeneesi moodulite võrdlus. Soovit Bayesi meetodeid
Rhizopogon
Amanita muscaria eoste levik: aja jooksul eoste suurus vähenes; eoste eraldumine max pärast täisküpsust 3 p jooksul; öösel max, päeval min; vsid 2% eostest levib >5 m eemale. Vihm ja niiskus soodust eoste eraldumist; tuul soodustas levimistAmanita muscaria eoste levik: aja jooksul eoste suurus vähenes; eo te eraldumin  m x pära  täisküpsust 3 p jooksul; öösel max, päeval min; vsid 2% eostest levib >5 m eemale. Vihm ja niiskus soodust eoste eraldumist; tuul soodustas levimist
Fagales: Nothofag ((((Fagaceae)(Casuarinaceae(TicoD,Betulaceae))(Myricaceae((Rhoiptelea, Juglandaceae))));;;;; Ticodendron(((Alnus((Betula(Corylus, Carpinus+Ostrya)))
Ringi sees Rhizopogon sp, Russ sp, Tomentella sp, Cort sp; ringis Tr matsutake ja 3 liiki <1%; ringist väljas: Russ sp, Rhiz sp, Cort sp, Sistotrema sp; Huvitavatest Coltricia sp. Klaadidest domin Thel (8), Cort (7), Russ-Lact (4), Trich (4)
MRM - partial Mantel testi analoog, võimaldab kasutada samaaegselt mitmeid dist-maatrikseid
Itaalias ja Makaroneesias. Neottieae miksotroofid ja seot EcM seentega; Orchideae autotr ja seotud CeratoB, Tulasnella ning Leptodontidium (v.a. Gennaria diphylla, mis mõl regioonis seotud Cenoc, Lact, Russ vs Pezizaceae Makaroneesias
Epipogium aphyllum - saab mingi osa N ja C seene kaudu; seotud Inocybe geophylla ja Hebeloma velutipesiga
Cenococcum: ei mood ECM 2 pajuga, lepaga ja kadakaga
Pyrola rotundifolia, P secunda: isoleeriti juurtest mitmeid seeni, sh MRA1, pannaldega kandseen, MRA2, MRA3. Seemned ei idanenud hasti ei huumuskihi all metsas ega eri laborisootmetel koos voi ilma seenega. Vaid MRA& suutis idandada moned seemned. Kui idanemine toimus, siis sporaadiliselt
mikrolülijalgsete BD mullas ei mõjuta seente BD DGGE jr
1tuumaline Ceratobasidium on nii kuuse kui männi istikute patogeen ja suurendab vastuvõtlikkust Pythiumile
Mantel test: ECM seente ruumiline autokorrel
Tomentella sublilacina vs Rhizopogon sp
Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist
proovides palju, N-tundlikud N-tundlikus liigiti
kahaneb N saastudes. Eriti tundlikudCortinarius, Lactarius, Russula, Hebeloma, Tricholoma. N taluvad Lact theiogalus, Laccaria, Pax, Hygroph olivaceo-albus. Koosluse koosseis muutub enne rohustu muutumist. Arv, et Euroopas on seente BD vähenemine samuti seotud N-ga
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)
proteaase toodavad pigem ohtra niidistikuga liigid. N-väetamise all kannatavad eelkõige ohtra myc liigid - on arv liigseks kulutuseks taimedele; 
EcM seente koosluste uuringuks on vaja sobilikke töö disaine, keskk andmeid, ja nende põhiseid mudeleid; distaalsed vs proksimaalsed muutujad, ; tuleb tekitada globaalseid andmestikke
T. Sublilacina T. Sublilacina, Rhizopogon
Hypholoma
EcM seentel: klassikaline vs molekulaarne vs analüütiline tuvastamine. Sama seeneliigi puhul ei tohi kasutada vaid ühtainsat tüve
saproobsed kandseened eritavad eriti koloonia keskosas (mitte tipmises) kitinaase, er siis kui varem on seal kasvanud Fomitopsis pinicola
värskes kõdus Helotiales, Mycena-Marasmius, Cantharellales, samblakõdust ja allpool Capronia, Thelephorales, Helotiales, Umbelopsis (endof Zygomycota), Archaeorhizomycetes
Suillus variegatus vs Hypholoma fasciculare; inokulumi efekt Suillus variegatus vs Hypholoma fasciculare; inokulumi efekt
xxx Hypholoma
ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss
ECM seened lagundavad teatud määral orgaanilist ainet, ent N ja P kättesaamise eesmärgil. Neid ei saa saproobideks pidada.ECM seened lagundavad teatud määral orgaanilist ainet, ent N ja P kättesaamise eesmärgil. Neid ei saa saproobideks pidada.
x
mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
Lindahl BD, Nilsson RH, Tedersoo L, Abarenkov K, Carlsen T, Kjøller R, Kõljalg U, Pennanen T, Rosendahl S, Stenlid J, Kauserud H. 2013. Fungal community analysis by high-throughput sequencing of amplified markers – a user’s guide. New Phytol. 199: 288–299.

kitinaasi geenide tuvastamine EcM seentest: puudu Lactariustel, Canth, Hydnumil; 1 isovorm Coltricia, Hygrophorus, Cort, Pax, Russula, Sarcodon, Suillus; 2 isovormi Amanita, Tricholoma, Piloderma
Restionaceae Kapimaal al 40 MAT 
Aafrikas: suurima taimede liigirikkusega alad Kamerun-Gabon, Dar-Es-Salaam-kuni Keenia; Põhja-Sambia, Ruanda-Burundi, Sierra Leone-Libeeria. Endeemidelt esireas Kapimaa, Põhja-Sambia, jt. Lokaalne liigirikkus korrel v tugevasti aastase sademetehulgaga. Arv liigirikkus sõltub kliima stabiilsusest läbi aja. Refuugiumid (ekv põhjapool) vs levikutsentrid (ekv lõunas), VIITED
Laetiporus kultuurisisene ITS varieeruvus enamasti <2%, ent esineb >5% erinevaid kloone, mis on sarnasemad teistele liikidele. Pms transitsioonid, vähem transvers ja indel
Lindner M, Maroschek M, Netherer S, Kremer A, Barbati A, Garcia-Gonzalo J, Seidl R, Delzon S, Corona P, Kolström M, Lexer MJ, Marchetti M. 2010. Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems. For. Ecol. Manage. 259: 698–709.
pärmseenpatogeenide hindamiseks ITS rDNA oligoprobed: ITS3B+biotiin -universaalne; ITS2 regioonisisesed probed liikide jaoks + dioksigeniin. Vedelhübridisatsioon PCR produktile. Probe fluorestsent palju tundlikum kui agaroos-geelelektroforees
makrovetikate levik Põhja-jäämerest Vaiksesse ja Atlandi ookeani ning vastupidi. Väinade ühendused, hoovused: ülevaade
ARRAY metoodika, analüüs: ülevaade, pildid
mikroobikoosluste struktuur on erinev ühel talvel, kevadel ja suvel. Ajaline mitterepl. Kogu-DNA hübridisatsiooni põhjal ning funktsionaalsete assayde põhjal: talvel suht rohkem seeni, parem tselluloosi ja vanilli lagund. Suvel parem aminohapete lagund. Hübridis erinevam aastaajati kui paari m kaupa repl-proovides, ometi sesoons sarn kui paari km kaugustel replikaatidel
Procrustes ja Partial procrustes on usaldusväärsed meetrikud koosluste korrelatsiooni võrdlemiseks. PAM vektorite testimine, võimaldab vähe proove kuna on korrelatiivne
Pinus -mänd: ITS 3000 bp: 2 erialamperekonda Pinus ja Strobus; mõl vaid põhjapoolkeral; Pinus fossiilide jr vanem, feneetika jr noorem
dinoflagellaatidele sobib paremini triipkoodistamiseks ITS. Barcoding gap 2-4%, soovit 4% liikide eristamiseks
SaccharoM cerevisiae - inimmõjul popd ristunud, eri tüved kõlbavad kääritamiseks; Sake ja veini jaoks mitteseotud tüved.
CHN-s: ülevaade
kottseened: RPB2: Helotiales sõsarrühm Sordariomycetes. Pezizales on kahe iseseisva haruna eukottseentele basaalselt (100% baiesi toetus, madal Bootstrap)
SATe´ - proge mis võimaldab iteratiivselt parandada aligneeringut ML-puude põhjal. Kiire, täpne
in vitro transkribeeritud 16S rRNA; 30 20-nu oligoprobet, pesitsi ja redundantsed seas. Õige-ja valepaardumiste eristamine mängides sulamiskõveraga. Külmhübridisatsioon. Vähene soolade konts pesulahuses mõjub õigetele paremini kui valepaarsunud probedele, ent madalama konts juures madalam üldsignaal. normaliseerimine ühe universaalprobe jr. Esinesid mõned valepositiivsed RNA-DNA dupleks paardumise omapärade tõttu
mullapatogeenide kahjud on suuremad kui taim istutada suhteliselt fülogeneet sarnasema taime mulda. Castanopsisel isegi lähedaste rühmade EcM staatus ei vähendanud negatiivset mõju
fülogenoomika ESTde põhjal: Saccharomycetales ja Taphrinomycetales on monofüleet. Long Branch attractioni probleem
RNA pol II, kottseened, aminohapped; Leotiales Pyrenomyceteste sosarryhm, Discomycetes parafyleetiline; vähe liike!!!
Kottseened, sh kõik suuremad ECM grupid
Cenococcum
Complexipes, Phialophora, Suillus, Pisolithus
paju ja Populus deltoides: Looduses EcM domin mõõduka niiskuse juures, AM domin kuivemates ja niiskemates, ent väldib ka äärmusi. Eksperimentaalselt mõl eelistasid parasniisket. Arv EcM tõrjub AM välja sobivates tingimustes
Pseudomonotes tropenbosii levinud Colombias mõnes kasvukohas 200-300 müm terra firmal, 3000mm sademeid
liigirikkuse ekstrapoleerimine lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: binaarsetele sipelgaandmetele (tugevalt lognorm jaotus) lognorm ei anna usaldusv hinnangut. ICE ja Michaelis-Menten vähem ebastabiilsed, hinnang väikese nihkega (ülehinnang kuni 6%). Soovit kas mitmeid paralleel ja usaldada neid, mis toodavad platoo poollog skaalas. Haruldaste liikide rühmit
gfp kasutamine rakuprotsesside visualiseerimisel; VIITED; VIDEO VIITED
t-RFLP metoodika, arvutibioloogia uute praimerite disainimisel ja restriktaaside määramisel
biodiversiteedikatsete analüüs: var jagamine sampling efektiks ja komplementaarsuse efektiks. Sobib vaid katsetele, kus on ka monokultuur
taimede liigirikkus suurendab koosluse biomassi võtters arvesse iga liigi panust polükultuuris vs monokultuuris
liigirikkus-ökosüs prod, stab suhe: nishi efekt, selection prob = sampling eff -tihti tugev kattuvad; taastumine häiringust. teoreetiline tagapõhi. Originaalideed 
EcM süntees: Salix spp + Entoloma nidorosum, Entoloma sp, Hebeloma pusillum, Pax involutus, Cortinarius purpurascens. Sh Entoloma sp oli kasulikem kasvule. Paiguti mood EcM ka Leccinum scabrum. Suillus, Rhizopogon, Ripartites ja Cenoc ei nakatanud
ökomorfoloogiline fülogenees: probleemid, ülevaade
Singapur rand: mida suurem oli taimede katvus ja vanem ranna ala, seda rohkem oli AM taimi. Scaveola (Goodeniaceae) , Casuarina equisetifolia vaid AM. Noortel aladel NM Cyperaceae.
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
Tansaania Udzungwa mägedes puude BD suurim u 1500 m peal. Arv mägede ülemise vöötme puudumise tõttu suurim BD just seal
16S rDNA: 132 probe 18nu, erinevatele bakterirühmade, kõrgematele taksonitele, universaalsed, 2 neg kontrolli, optimiseerimine dissots-temp ja pesemistemp jr; tetrametüülammooniumkloriid A-T ja G-C erinevuste kaotamiseks; vale neg pole, vale-pos 4%; 96% õige; min [DNA]=50ng; 1 valepaardumisega probedel u 8 *C madalam dissots-temp; ent ka õigetel võib varieeruda palju kordi sama probega
mikroobide fülogeneetilise koosluse struktuuri võrdlemine nii harupikkuste kui ka fül. Suhete baasil. Eeldab võrdset sekventside arvu jackknifingus. Väljundiks kasutada peakoordinaatide analüüsi ja UPGMA dendrogramme. Põhim sobib ka koosluste biogeo uuringuteks
Unifrac sõltub sekventside arvust proovis, ent muid hälbeid ei olevat. Soovit jacknife'da proove, et oleks võrdse suurusega
mittealigneeritavate geenide võrdlemine ühes analüüsis, standardiseerides max harupikkuse jr
UNIFRAC-kaalutud statistik on parem, sest tekitab palju tihedamad klastrid, kuna binaarsed ja ohtruse andmed võivad sõltuda eri teguritest
UNIFRAC -online analüüs, permutation test, vajab fülogeneesi puud nexus või newick formaadis ja fili, kus kirjas, mis kust; saab teha haru kaupa
fülogeneetiline statistika: ülevaade meetoditest ja nende olemusest. Webbi NTI ja NRI kvalitatiivsed, UniFrac võib olla kvantit
Eucalyptus globulus istandikes W AUS ja üle maakera: Auss domin Cortinariaceae ja Russulaceae. Laccaria ja Sclerodermataceae ka v noortes istandikes. Maailmas pms perek Amanita, Laccaria, Pisolithus, Scleroderma
Amanita, Boletuse, Cortinarius, Descolea, Hydnangium, Hydnum, Laccaria, Lactarius, Mesophellia, Paxillus, Pisolithus, Scleroderma ja Tricholoma EcM süntees Eucalyptus globulusega. Russula spp ei mood EcM. Kõrgus polnud hea näitaja, mass oli . EcM kolonis ei korrel massiga
Myrtaceae: Leptospermum ja Eucalyptus on sõsarperek.
lakaasi geenid kandseentel: saproobidel kuni 8, ECM seentel 1 (3). Pole alati vastavuses ensüümkatsetega. Lakaas võib olemas olla, ent ei tule välja Petri tassil
Lecanoromycetes on monofüleet, seal asuvad seltsid aga tõen parafüleet. Sõsarrühm Eurotiomycetes
kottseente taksonoomia klassidest sugukondadeni nimetades perekonnad
Laccaria bicolor
Rarefitseerimine vs mitte annab samad tulemused; 
Laccaria,Hebeloma,Cortinarius anomalus
hüpogeiliste vk seentel NW-Am ebatsuuga metsas: kokku 0.59 ha 4 aasta jooksul: 47 liiki; biomass 1.3 kg ha-1. 5 metsatüüpi uuriti (n=2). Eri liikidel tugev eelistus mingite kasvukohtade/plottide suhtes; ka aastaajaline varieeruvus: oluline saak ka kevadel; viljusid pms A ja O horis piiril v veidi ülalpool
Chondrogaster angustisporus kuulub Phallomycetidae alamklassi
Pseudaleuria gen nov: saproobne kottseen (mullal ja lagupuidul), viljub kevadel, Wash osariigis
Seentel. 4 geeni. Kottseentel Taphrinomycota basaalne ent polüfüleet., Pezizales päriskottseentest basaalne ja monofüleetiline. Kandseentel põhiklaadid lahendamata. Ikkesseened ja viburseened polüfüleet-parafüleet.
samblikud on päriskottseente algne vorm väga suure töenäosusega
evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
multi-regressioon: tava vs jääkide jaotused. Suunad ja olulisus võivad erineda - konservatiivne on pidada oluliseks, kus mõlemad on samasuunalised
Tomentella sp Tuber puberulum, Russula ochroleuca
orhideedel Sebacina-Epulorhiza ITS1-ITS4 kultuurist
13C eriliikide 16S rRNA valikuline puhastamine oligonu-probede ja streptavidiini teradega
täpne ja põhjalik ülevaade JPN taimede mükoriissusest. EcM: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga, PinusAlnus, Betula, Carpinus, Corylus, Ostya, Cyclobalanopsis, Fagus, Quercus, Shiia=Castanopsis; Populus, Salix; AM leiti Eucalyptus, Callistemon, Tilia, kõik Rosaceae (v-a Dryadeae), Cupressaceae; Casuarina
keeduetud jm töödeldud seentest DNA eraldamine ja PCR liigispets-praimeritega. Eraldati mingi vana meetodiga. Keetmisel jupid lühemad, akstreemjuhtudel <500 bp
Pakaraimea dipterocarpacea: Guyana ja Venezuela savannides üksikutel aladel. Kindlasti on vikariantne, mitte kauglevinud. Arv Dipterocarpaceae tek sesoonsestes troop metsades, mitte vihmametsades
PHI jt indeksid, Bonferroni test
Th. Terr domin
Piloderma sp1, P. fallax
domin
Piloderma spp
kottseened: Pezizales ja Elaphomyces kui EcM moodustajad: kõigi autori töödest ülevaade, v palju kontrollimatut jama
RAPD, SCAR markerid sümbiontsele korallile. vaja sümbioosivaba tükki.
proteaasid: esinesid Heterobasidionil ja Amanital, puudusid Suillusel ja PaxilluselAmanita regalis, Paxillus, S illus bovinus proteaasid: esinesid Heterobasidionil ja Amanital, puudusid Suillusel ja Paxillusel
Kongo Ituri: prim metsas rohkem >10cm dbh puuliike nii ala kui indiv kohta vrd sekund-metsaga. Sek-metsas eriti vähe Gilbertiodendroni ja Julbernardiat, mis domin ürgmetsas
Malajczuk N, Hartney VJ. 1986. Procedure for inoculation of micropropagated plantlets of Eucalyptus camaldulensis  with ectomycorrhizal fungi, and comparison with seedling inoculation using inoculum contained in a peat/vermiculite carrier. Aust. For. Res. 16: 199-206.
Eucalyptus marginata EcM tüüpide Ohtrus sõltub aastaajast. MR tüübid levinud eri horisontides.
palju
Suillus, Rhizopogon, Amanita, Hydnangium, Hebeloma (3 viimast asustavad normaalselt ka eukalüpte)
eukalüpti 2 liigi vaheline peremehespetsiifilisus v suur
Orthilia secunda: ErM ja Arbut MR; Rosa, Rubus NM; Alnus, Cetula, Populus balsamifera EcM ja AM; Corylus ja Picea vaid EcM. Obs Cenococcum Alnusel
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
Tuber melanosporum
Tuber melanosporum, T. brumale
Tuber melanosporum
RT-PCR bakteritele, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
Suillus ITS -suur liigisisene varieeruvus, eriti S. granulatusel
tamm: Quercus alamperek Quercus: ITS: Cerris (Lobatae (Protobalanus, Quercus)): monofül rühmad Ameerikas ja Euraasias; põhjapoolkeral
Fagaceae: tertsiaaris või varem olid kõik perek olemas nii Eur, N-Am kui Aasias. Fagus tek arv Kaug-Idas v L-Hiinas; Lithocarpus SE-Aasias; Disjunktsed taksonid on eristunud miotseenis ja arv levinud üle Beringi silla. Kolumbia ja SE Aasia Trigonobalanuste divergents oli 37 MAT ja levik toimus arv üle N-Atlandi silla; Quercus sect Quercus tek arv W-Am-s ja levis 17 MAT Aasiasse. Quercus tek arv Aasias ja levis üle N-Atlandi silla Am-sse, kus divergeerus ja hiljem levis üle Beringi silla tagasi. 
Trametes lakaasi geenidele ja transkriptidele SB, NB, väh 5 geeni; fruktuus Glc asemel ja veratrüülalkohol stimuleerivad aktiivsust; aktiivne väh 24 p jooksulTrametes
Trametes lakaasi erinevate geenide transkriptsiooni reguleerivad erinevad faktorid ja ajastatus on erinev Trametes
proovide poolimine vähendab üldise liigirikkuse tuvastamist ja takistab erinevuste väljatoomist treatmentide vahel
põuataluvus mullaorganismidel: seentel on eeliseid kuivades tingimustes; mineraalmullas tundlikum madalate veepot suhtes, kuna lahuseline ühendatus katkeb kiiremini; orgaanikas ensüümid vähem tundlikud kuivuse suhtes
Oribatida: puudel elavad vormid on tek >15x. Eelduseks sklerotiseerumine ja seksuaalsus
Oribatid mites lestade globaalne liigirikkus: tipp temperaaltsed metsad ja troopika: troopikas vähem indiviide ja rohkem sugulist palj. Põhj arv.  Liigirikkuse-pindala suhtes Z=0.17 mandril ja 0.28 saartel
Collybia fusipes
maisi risosfäär Brasiilias: 20 p vs 90p, risosf vs eemal: DGGE 18S rRNA 1650 bp. Algul risosf domin pleosporales, mitterisosf Eurotiales, Mortierellaceae, hiljem risosf Cryptococcus jt Filobasidiales, Pleosporales, Hypocreales. DGGE bändi taga võib olla 5 eri seeneliikimaisi risosfäär Brasiili s 20 p vs 90p, risosf vs eemal: DGGE 18S rRNA 1650 bp. Algul riso f domin pleosporales, mitterisosf Eurotiales, Mortierella eae, hiljem risosf Crypt coccus jt Filobasidiales, Pleosporales, Hypocreales. DGGE bänd  taga võib olla 5 eri seeneliiki
 Phymatotrichopsis omnivora on Rhizinaceae-sse kuulub patogeen; Phymatrotrichum on saproobne anamorf Pyronemataceae sgk. Phymatotrichopsis omnivora on Rhizinaceae-sse kuulub patogeen; Phymatrotrichum on saproobne anamorf Pyronemataceae sgk. Phymatotr chopsis omnivora on Rhizinaceae-sse kuulub pat geen; Phymatrotrichum on saproobne anamorf Pyronemataceae sgk.
Nothofagus: tek Antarktika ps-S-Patagoonias väh 83 MAT. Siis oli kooslustes koos Podocarpaceae, Proteaceae ja Myrtaceaega. Hiljem er koos Podocarpaceaega. Hiliskriidis levinud nii lääne kui idakaldal kuni 25* S. Hiljem vähenes. Jääaegadel er areaali lõunaosas v tugev migratsioon. Refuugiumid N-Chiloe ja 43*S põhjapool. Areaal ei puutu kokku Alnuse ja tammega, mis on vast NW Argentiinas ja Ekuadoris. Alates 34*S põhjapool sademeid ebapiisavalt praegu ja ka jääajal. Jääaeg ei põhj nii suuri flukt kui Põhjapoolkeral. 
viljakehade mass vs EcM seened
rRNA eribakteritele, v kiire, kemoluminestsents-probed, PCR pole, meetodit ei kirjeldata
xxx, isotsüümanalüüs, oksüdaasid oksüdaas
Batrachochytrium salamandrivorans ähvardab Eur salamandreid, pärit ilmselt Aasiast.
fülogeneetiline P ja Fst test biodiversiteedi võrdlemiseks, proge arlequin; muud meetodid
Pisolithus IGS ja ITS võrdselt variabiilsed
Pisolithus
Laccarial puuduvad geenid suhkrute ülesvõtmiseks mullast iseseisvalt; 
Laccaria bicolor/ samal indiviidil 2 IGS2 alleeli, mis erinevad suure indeli poolest. IGS sisald v palju mikrosatelliite, mis on sarn teiste seente IGSle (Collybia ja Trich matsutake)
Stephanospora ja Lindtneria on lähedalt seotud ja asuvad Stereales-Russulales rühmas
Setchelligaster (puguseen) on tulenenud Naucoria rhrheophyllast
DNA eraldamise meetodite võrdlemine mullast. Küsitavate tulemuste interpreteerimisega
põlengud kahandavad kõvasti metsade saagikust, er EcM seente viljumist. Cistuse plotid annavad mitmekesisemalt seente viljakehi kui männi plotid ja paljud liigid kattuvad. Männiplottides oli põlengu efekt palju tugevam kui tsistuse plottides. Nõlva suund ei olnud eriti oluline, kuid Boletus edulis eelistas tsistuse N-plotte ja Lecc corsicum tsistuse põlenud S-plotte
Reunionil ja Guadeloupel mükohet orhideed on seotud saproobsete seentega Wullschleaegelia Mycena ja ymnopuse liikidega, Gastrodia similis Resiniciumi liigiga
OrM Reunionil: Network str Nested; spetsiifilisus madal; pms Tulansellaceae, Serendipitaceae, CeratoBasidiaceae: seentekooslus ja orhideede fülogeneetiline str olid seotud vaid epifüütsetel orhideede. Arv. Suuremate kasvunõudluste tõttu






ECM: bakteritsiidid, fungitsiidid patogeenid vs ECM seened agaril ja looduses
Laccaria, Pisolithus
Mason PA, Ingleby K, Munro RC, Wilson J, Ibrahim K. 2000b. Interactions of nitrogen and phosphorus on mycorrhizal development and shoot growth of Eucalyptus globulus seedlings inoculated with two different ectomycorrhizal fungi. For. Ecol. Manage. 128: 259-268. Laccaria, Hydnangium
Mason PA, Ingleby K, Munro RC, Wilson J, Ibrahim K. 2000c. The effect of reduced phosphorus concentration on mycorrhizal development and growth of Eucalyptus globulus seedlings inoculated with 10 different fungi. For. Ecol. Manage. 128: 249-258. palju
varajase vs hilise staadiumi seened: Hebeloma eelistab tugevasti mineraalmulda turbale; inokuleeritud varase st seened voivad samuti asenduda peale istutamist teiste varase st seentega; varase st seened nakatavad peremeest peale inokul joudsasti ka mittesteril mullas, hilise st seened vajavad sterilis mulda
Alpova, Pisolithus, Laccaria
Rhizopogon vs Truncocolumella sünt ja EcM SEM kirjeldus
Paxillus involutus
Pyrola, Chimaphila, Orthilia, Moneses: mantel hästi arenenud P-asarifolial; ülejäänutel üksikutel juuretippudel ja Amphinemat meenutaval morfotüübil
maasisesed juhuperemehel
eri peremeeste eelistused, juhuperemehed
Cenococcum
Lyophyllum shimeji -EcM?, tek dihhotoomsed juured. Teistega läks aia taha , sest liiga vara inokuleeriti seen ja liiga palju oli toitaineid
Matheny PB, Aime MC, Bougher NL, Buyck B, Desjardin D, Horak E, Kropp BR, Lodge DJ, Soytong K, Trappe JM, Hibbett DS. 2009. Out of the palaeotropics? Historical biogeography and diversification in the cosmopolitan ectomycorrhizal mushroom family Inocybaceae. J. Biogeogr. 36: 577-592.
Inocybe Dicymbe all: mitmed liigid kasvavad Dicymbe tüvedel
Auritella (Inocybe s.l.) Aafrikas ja Austraalias -kalibr Ida-ja Lääne Austraalia eraldumise jr 15 MAT. Leiavad, et AUS ja Aafr klaadid lahknesid 86 MAT. AUS liigid on hiljem korduvalt divergeerunud
Euagarics klaad = Agaricales. Palju geene. EcM harud 1) Hygrophorus, 2) Amanitaceae; 3)Phaeocollybia??? 4)Hebeloma, Anamika, Alnicola; 5) Inocybe; 6) Cortinarius; 7) Descolea; 8) Laccaria, Hydnangium; 9) Lyophyllum p.p.; 10) Entoloma s. Str.; 11) Tricholoma; 12) Catathelasma. Vastupidisi muutusi pole. EcM harud eriti radieerunud
Wallemiomycetes on takson, mis eri geenide järjestuse järgi on kas Agaricomycotina sõsartakson või kogu kandseente sõsartakson. 
Inocybe: RPBII (RNA Pol II) + LSU; suht hästi vastavuses feneetikaga, ITS pole aligneeritav; RPBII annab pluliselt juurde
kandseente süst: rpb2 hea, tef1 keskpärane (Bankeraceae liikidel polümorfism või pseudogeenid, ent muidu head pikad harud). Mõlematel teatud vastuolud rDNAga. Praimerid.
Inocybe: uus sugukond Inocybacecae, sõsarsugukond Crepidotaceae, sh Crepidotus. Cortinariaceae on kaugel asuv; Inocybaceae iseseisvalt tek EcM takson. Sileda ja nurgeliste eostega liigid läbisegi. RPB1>RPB2>LSU
Paarikaupa Fii(st) väärtuste ordineerimine ja korreleerimine keskk parameetritega
Leucine aminopeptidase: ülevaade. 2 konvergentset ensüümirühma; mittespetsiifilised valkude lagundajad, v palju muid anabolismi ja signalis ja transp funktsioone
Melampyrum mojutab peremeestaimede vah konkurentsi. Peremehe segude moju parasiidile idiosynkraat. Voib soodustada korgemat lokaalset taimede diversiteeti
Dipterocarpaceae kogu maailmas. Fossiilid Ida-Aafrikas, kahtlased fossiilid Eur ja N-Am. Perek kaupa liikide arv
Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madalAustraalia se ned: t ksonoomia probleemi  Eur nimedega, Paljud seen d eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroo , AuS-MAL Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regi naalseid end eme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS en eemide hulk eri taksonites v erinev: pm  Am nita, Torrendia, Corti arius s.l., Laccaria; sa roobid pms laiemal  levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des end emseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
AUstraalia seente biogeo: W-AUS mitmeid endeeme perek-des Amanit, Torrendia, er maasis kandseened. Kitsaid endemismikoldeid pole teada. Mitmed sõsarliikidepaarid eristunud Ida-ja Lääne Austraalias, ent väga paljud liigid on levinud nii idas kui läänes. 10% seenendeeme on vrd teiste taksonitega v väike
arv, et EcM seened aitavad kaasa lagunemisele Dicymbe metsades, sest olulist lagun aeglustumist EcM plottides (vrd sapro ja lõigatud plottidega) ei esinenud. Samas EcM plottides jäi lehtedesse rohkesti fosforit vrd sapro-plottidega, ent vähem Ca. Kõdukihi paksus Dicymbe metsas palju suurem kui mujal ja seda kolonis tihedasti EcM hüüfid, eriti Thelephoroid sp
Pisolithus, Laccaria
Suillus, Pisolithus, Laccaria
DISTLM, DISTLM forward distantsi-põhised redundancy ordin RDA
bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni
PCA -DGGE bändidele
potentsiaalsete peremeesseente arvukus mõj 3 orhideeliigi idanemise, eriti Liparis liliifolia. On oluline teada, mis faktorid mõj seente arvukust; Enamik Tulasnellasid eelistasid puutumata metsa ja tetud vanuses puitu; 
OrM: Cephalanthera austineae (MHP): Tomentella spp; Tipularia bicolor: Tulasnella spp; Liparis: Tulasnella 1sp; Goodyera pubescens: Tulasnella 1 sp (ROHelised). Mõnel taimeindiviidil vaid üks seen, teisel mitu
Corallorhiza odontorhiza - assots vaid Tomentella spp, eriti üks liik, mida mullas väga vähe ja juuretippudelgi vaid orhideede läheduses. Tomentellade arvukus oli sama paikades, kus orhideed vähe vs palju; Arv et Orhideede dünaamika sõltub seene dünaamikast, mis omakorda sõltub pude dünaamikast. Orhideed olid nakatunud Ceratobasidium-mädanikuga
Goodyera pubescens: assots vaid teatud lähedaste Tulasnella liikidega. Looduses geneti piires rametitel, juurtel ja pelotonidel alati sama sümbiont; laboris on võimalik ka mitme liigi pelotonid korraga. Kiireim koloniseerija oli alati ka efektiivseim kasvu soodustaja; Pärast väga kuiva suve, loosusliku populstsiooni genetitel vaheldus Tulasnella liik. Laboris elasid seenevahetuse üle vaid suurimad isendid
Rocky Mountains Pseudotsuga, Pinus murrayana, Abies, Picea, Populus tremuloides mood EcM; Juniperus, Cercocarpus 3 spp ja Pinus monophylla vaid AM
Illinois: Populus deltoides, Carya cordiformis, Carpinus sp, Quercus spp, Tilia am mood ECM, Juglans, Crataegus, Prunus, Carya laciniosa mood AM
North Carolina: Castanea dentata, Betula lutea, Magnolia spp, Quercus velutina, Carya glabra, Abies balsamea, Picea, Tsuga, Pinus mood EcM. Illustr Castanea
Ceratopetalum apetalum: VAM ja 1-rakukihise mantliga ilma HN-ta EcM. EcM-ga rakud elasid palju kauem kui ilma. Ceratopetalumi seened ei mood EcM muudel puudel ega EcM seened ei mood EcM Ceratopetalumil
Glomus spp, mis mood viljakehi ja AM AUSs
Austraalia poolkõrbe EcM taimed: Thysanotus (Asphodelaceae), Helichrysum, Podolepis, Toxanthes (Asteraceae: Inuleae), Astroloma (Epacrid), Poranthera (Euphorb.)Goodenia, Dampiera (Goodeniaceae), Baeckea, Calytrix, Eucalyptus, Melaleuca, Leptosp (Myrtaceae), Comesperma (Polygalaceae), Pomaderris (Rhamnaceae), Lasiopetlum (Sterculiaceae). ECM DEF v lõdva
Thysanotus mood v naljakaid struktuure AM ja EcM (Peziza whitei) seentega, mis mood vaid rakusiseseid struktuure. Eriti Peziza parandas taimekasvu
Densospora (Endogonaceae) -EcM seened seigseente hulgas. Densospora tubaeformis mood 1-2 rakukihise mantli Melaleuca uncinatal. Võib mood viljakehi potikultuurisDens spora (Endogon ceae) -EcM seened seigseente hulgas. Densospora tubaeformis mood 1-2 rakukihise mantli Melaleuca uncinatal. Võib mood viljakehi potikultuuris
lehekõdus haab vs kuusk. BromodUTP-ga rikastatud N-substraatide ülesvõtt on fülogeneetiliselt määratud. Kooslused eri kõdus erinevad - kuusekõdus fülogen üledispers.
fülogeneetilised võimalused ökoloogias
L-Am Guyana puud on enamasti AM, v.a. Aldina mood EcM ja Dicymbe mood nii eCM kui Amv EcM+AM soodustab Dicymbe levikut ja paremat mineraaltoitumist
monodomin metsas kõdulagunemine aeglasem kui AM-metsas GUY: lehtede päritolul polnud tähtsust; AM-metsas suurem mikroobne biomass, Bakterite osakaal, seente fülogen BD; seega arv. Mikroobid on kiirem lagunemise taga
Dicymbe monodominantsus: seemikute elumus suurem puude läheduses, kus on olemas EcM võrgustikud. EcM ja/või juurte kontakt parandab kasvu. Ka eemal mood EcM, ent puudusid EcM võrgustikud. Pakuvad,. Et töötlustes, kus hüüfid ja juured said ligi olid erinevad kooslused kus isoleeritud
Dicymbe idanemine ei olene seemnete tihedusest. Dicymbe jpt AM puud idanesid paremini Dicymbe-rohketes metsades. Dicymbe elumus palju suurem 1 a pärast monodomin metsas; teistel puudel madal elumus, ent AM metsas kõigil ühtlaselt madal; seemned 'kadusid' segametsas kõigil taimedel rohkem kui monodomin metsas; EcM kol MD 100% vs 14% segametsas. Arv MD metsas vähem herbivoore, sest Dicymbe seemneid ei eelistata ja mast fruiting. Kaugeim seemik 17.4 m emapuust Dicymbel. Arv EcM eluviis mõj Dicymbet MD metsas paremini kui teisi puid
McKendrick SL, Leake JR, Read DJ. 2000. Symbiotic germination and development of myco-heterotrophic plants in nature: transfer of carbon from ectomycorrhizal Salix repens and Betula pendula to the orchid Corallorhiza trifida through shared hyphal connections. New Phytol. 145: 539-548.vs orhidee orhideede MR Corallorhiza
Corallorhiza trifida -1 liik Tomentellasid varajases staadiumis
Neottia: sebacina
eukalüpti ja vähese Nothofagusega metsas; vs eri vanuses peale põlengut. EcM seentest Laccariasp ja Cort1 mõni a peale põlengut ja ka vanades metsades, vaid vanades Clavulina, Hydnum, Cortinarius2, Lactarius sp. Ka saproobidel kindelsuktsessioon, paarkümmend liiki esinevad kõigis staadiumites. Vahetult peale põlengut viljuvate liikide arv v väike
refuugiumid:Vahemere-äärsed mägised piirkonnad on täis. Poolesd neist korrel taimede BD tulipunktidega. Ilmselt pikemaajalised stabiilse kliimaga paigad
Sowerbyella liikide morf ja kasvukoha võrdlus. Kõik kasvavad metsades koos Fagaceae ja Pinaceaega.
orgaanilised happed metallide kelaatimiseks hüüfiseintele või mitte eritamine vältimaks liikuvaks muutumist
kõdulagunemine: kõdu segu efekt sõltub kõdu keemilisest diversiteedist (S-W index), mitte taimeliikide diversiteedist. Keemiline BD ise ei kasvanud koos taimede Bdga
Mei-ling X, Jiao-jun Z, Hong-zhang K, Ai-hua X, Jin-xin Z, Feng-qin L. 2008. Optimum conditions for pure culture of major ectomycorrhizal fungi obtained from Pinus sylvestris var: mongolica  plantations in southeastern Keerqin sandy lands, China. J. For. Res. 19:113-118.
xxx. Lepa J EcM mantli paksus varieerus eri paikades ja sügavuseti (kus olid erinevad morfotüübid), ent sama aastaajati. Cenococcumi tüüp eriti 10-30 süg mullas. Teistel puuliikidel erinevused ka aastaajati. Tilia tomentosa oli ühes kaevanduses täiesti AM; paljudel teistel oli ka AM lisaks. Lepal 12 tüüpi. Mantli paksus peenenes 10-12 vcm sügavusel mullas
Suillus 2 spp parand männi ja kuuse kasvu ja P omastamist
Rhizopogon roseolusele süstiti 22N ja transporditi 2 ööpäeva jooksul taime
juurtelt eraldatud seentega sünt EcM Mycelium radicis sylvestris alfa, gamma ja M.R. Abietis. MR. Atrovirens i eraldus, kirjeldus, mitte-mükoriisne, pigem patogeenMycelium Radicis Atrovirensi eraldus, kirjeldus, mitte-mükoriisne, pigem patogeen
Suillus grevillei ja Mycelium radicis silvestris alfa ja beeta mood lehisel EcM.
Lecc scabrum, aurantiacum s.l., Tricholoma flavobrunneum, Amanita muscaria. Myc Rad silv gamma sünt. Betula pendula (L. Scabrum ka haaval); Suillus, Xeroc badius, Boletus edulis, Amanita rubescens ei nakka kaske ega haaba
Suillus, Xeroc badius, Mycelium radicis sylvestris alfa, beeta,gamma,delta süntees männil.
Suillus granulatus, luteus, variegatus, Russ fragilis, Lact deliciosus, Cort mucosus, Tricholoma virgatum, Amanita rubescens ja Mycelium radicis silvestris alfa, beeta ja gamma mood EcM Pinus montanal
Piloderma fallax obs ja süntees
Tuber uncinatum ja Tuber aestivum on eri liigid ITS ja mikrosatelliit DNA põhjal
Tuber borchii erineb T maculatumist, et ei oma Emh ega tsüstiide periidiumis
liigirikkuse ekstrapoleerimine proovipõhistel andmetel lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: 11 eri funktsiooni paljudele eri biol andmetele. Üldiselt parim LS meetod, järgn neg binoom, jackknife1, log, SV, Weibull. Power alati ülehindab. Ekstrapol parem suurema liigirikkuse juures, kuni 2 korda suurema andmemahu jaoks. Saab k alati mõõdetava pop jaoks
Network-anal: võõrliigid nii mesilastel kui ka taimedel on integr hästi kohalikku networki; võõrliikidel on on tavaliselt 1.2 korda vähem sidemeid ; kõik võõrtolmeldajad olid generalisttid v isegi supergeneralistid
Uromyces, Colletotrichum infektsioon: ülevaade
DSE -ITS -juuretippudes, lagujuurtes, kändudes, elusjuurtes, elustüvedes: erinevad, ent paiguti kattuvad Phialocephala liigid. ITS erinevus liigi sees <2 (3)%; liikide vahel märksa rohkem
Archaeorhizomyces borealis. Selle klassi sekventside jagamine liikidesse 98% sarnasuse põhjal ja nendele iseloomulikud geenijärjestused ITS1s ja ITS2s. 98% krit: 147 liiki ja hinnanguliselt u 500. Pakuvad sekventsi-põhises taksonoomias nimedeks esmaleitud sekventsi accession numbri
Cenoc, Mel bicolor, Hebeloma. Eri seened mõj erinevalt männi ja kuuse kasvu. Puud inokuleeriti filterpaberitega.
Menkis A, Vasiliauskas R, Taylor AFS, Stenlid J, Finlay RD. 2005. Fungal communities in mycorrhizal roots of conifer seedlings in forest nurseries under different cultivation systems, assessed by morphotyping, direct sequencing and mycelial isolation. Mycorrhiza 16: 33-41.
mükohet Afrothismia liigid on kitsalt spetsialiseerunud ühele Glomus liigile. Afrothismia liigid on suurusjärgu nooremad kui Glomuse liigid ja arv. Afrothismia liigiteke on korreleetunud peremehe vahetusega sõsar-seeneliikide vahel
mükohet taimed võivad olla evol väga vanad, ent neil on tihti kiirenenud evol plastiidi genoomis või plastiidid puuduvad. MH taimede ja seente koevolutsioonmükohet taimed võivad olla evol väg  vanad, ent neil on tihti ki renenud evol plastiidi genoomis või plastiidid puuduvad. MH taimede ja seente koevolutsioon
Meyer F, Paarmann D, D'Souza M, Olson R, Glass EM, Kubal M, Paczian T, Rodriguez A, Stevens R, Wilke A, Wilkening A, Edwards RA. 2008. The metagenomics RAST server – a public resource for the automatic phylogenetic and functional analysis of metagenomes. BMC Bioinform. 9:386.
Manause kandis erin mujal amasooniast happeline N-vaene liiv; sademed okt-mai, üleuj jaan-juuni. Varzea muld K, P-rikas, Igapos N, P, K-vaene. Aldina mood paiguti kuni 47% rinnaspinnast
chimaphilin ja selle mootmine Chimaphilast
toksiinid, kasutamine, levik Amanita muscaria
mikrosatellitpraimerid genetite tuvastamiseks, ITS-RFLP (3) liikide grupeerimiseks ErM seentel
Armillaria spp Armillaria spp
Cenococcum: ei kasva tselluloosil, eelistab kaseiini ja legumiini N-allikanaCenoc
Wilcoxina-ektendoMR kuusk vs mänd; N-väetades rakusis kolonis väheneb. Domin vanades istandikes er 1-2 a puudel er aluselisemates paikades, looduses põlendikel; tselluloosi ei lagunda; eelistab Glc, NH4-tartraati, pH opt 4 (4.5-5)8; resistentsus kemikaalidele veidi suurem kui Suillus variegatus ja Cenoc; söötmel ei ole antagonistlik teistele seentele v.a. S. bovinus, P. involutus, DSE; metsa istutades asendus kergesti ECM seentega
introdutseeritud puude istandikes. Enamasti levitas Kew Bot Aed. Puud ameerikast, seened euroopast. Enamus seeni levinud koos puu kasvumullaga. Männiga eriti laialt levinud Suillus spp.
Sordariales: LSU+RPB2+B-tub perek-d polüfüleet, parafüleet; eoste kuju seltsis v labiilne, viljakeha serv parem takson tunnus
DNA eraldamine: fenooli või kloroformi etapp v oluline; lüsosüüm kahjulik; puhastamiseks parim Sephalose kommertsmeetod (v aeglane), peaaegu samaväärne ränimaatriks
DNA eraldamine huumushapetest ja muust sodist -palju meetodeid ja voimalusi
arv et hiidlinnud ja teised suurloomad surid Austraalias valja 45000 a eest tanu inimese pohj kliimamuutusele: poletamise intensiivsusele ja taimkatte muutustele, kus havisid paljud spetsialist herbivoorid ja seetottu ka kiskjad
Acacia: subgen Acacia, Aculeiferum (sisald ECM liike)
Acacia. EcM haru subgen Phyllodineae Austraalias. Selle sõsarharu perek Faidherbia=Acacia subgen Aculeiferum sect Filicineae/Ingeae (perek Harvardia, Albizia jt.). Vaja teha mitu perekonda.
Acacia + Ingeae (Mimosaceae) -akaatsiad väh 3 eri harus. Phyllodineae AUS, eraldi.
Pseudotulostoma gen nov. 2 liigiga Guyanast ja Jaapanist
Kariibi mere saartel EcM taimed Coccoloba, Andira inermis (Papilionaceae), arv ka Hymenea courbaril (Caesalpinaceae). Uued liigid perek Boletus, Russula, Lactarius, Amanita, Phylloporus
sekotioidsete seente eri tunnused mükoriisamoodustajatel (closed pore hilum X2=23.5 P<0.001; apical pore absent X2=11.5 P=0.001) ja saproobidel (open pore hilum, apical pore +/-); Molinapers. Comm on süneesinud EcM 2 Leucogasteri liigigasekotioidsete seente eri tunnused mükoriisamoodustajatel (closed p re hilum X2=23.5 P<0.001; pical pore absent X2=11.5 P=0.001) ja saproobidel (op n pore hilum, apical pore +/-)
xxx
Russulales LSU: 2 EcM haru: 1)Russ+Lact; 2) Albatrellus, Byssoporia, Plyporoletus; Mycolevis?, Leucogaster; 
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda
Sebacina vermifera-laadseid seeni on leitud rohttaimede juurtest
invasiivsed liigid: kasu ja kahju levikul mutualistidest, konkurentidest, vaenlastest, abioot kk sobivusest ja nende interaktsioonidest. Lähedastelt liikidelt võib vaenlasi varsti juurde yulla
keskkonnast seente sekveneerimine: praimerid, regioonid, probleemid. Fingerprinting meetodid
latituudi gradient: ülevaade hüpoteesidest, kõigil tähtsamatel organismirühmadel nüüd ja ajalooliselt; tähtis osa suuremal liigitekke kiirusel ja soojemas kiiruses, ka väljasuremised võivad erineda 
network-anal kasutamine biogeograafias hydrothermal vent koosluste rajoneerimises
Amanita mappa, A. muscaria, A. pantherina, A. rubescens, Suillus flavidus, Xeroc subtoment, Entoloma rhodop, Lact helvus,rufus, Clitopilus (Pax) prunulus, Tricholoma albobrunneum, imbricatum, pessundatum, vaccinum, Rhizop luteolus, roseolus, Scleroderma aurantium sünt Pinus sylvestris. FAIL: Chalciporus piperatus, Clitocybe geotropa, clavipes, infundibuliformis, Lepista nuda, personata,nebularis,inversa, Hygrophoropsis aurantiaca, Leucocort (Cortinellus) bulbiger, Lepiota clypeolaria, Cystoderma carcharias, Macrolepiota procera, Chloroph rhacodes, Albatr confluens, Agaricus spp, Russula spp, Stropharia spp, Sparassis, Bovista, Calvatia, Geastrum, Lycoperdon ; pH mõju, kultuurikirjeldused
power-analüüs optimaalse proovide arvu ning sekveneeritud kloonide arvu saamiseks keskkonnaproovist. Soovit kas n=4, sekv 47 või n=3 + 2 (sekv vähem + rarefaction)
DNA eraldamine taimematerjalist 96-täite kaupa SDS + ränimaatriksi >jahvatamine, tsentrifuug 96-sele ning isoprop
DNA eraldamine vanadest metallmaalidest: vaja lisaks Chelex, GeneClean, BSA
Molina R, Massicotte H, Trappe JM. 1992. Specificity phenomena in mycorrhizal symbiosis: community-ecological consequences and practical implications. In: Allen M (ed) Mycorrhizal functioning. An integrative plant-fungal process. New York, USA: Chapman and Hall, 357–423.





Monaghan MT, Wild R, Elliot M, Fujisawa T, Balke M, Inward DJG, Lees DC, Ranaivosolo R, Eggleton P, Barraclough TG, Vogler AP. 2009. Accelerated species inventory on madagascar using coalescent-based models of species delineation. Syst. Biol. 58: 298–311.
Cantharelloid clade: Basaalsed harud Ceratobasidium, Botryobasidium, Tulasnella. Membranomyces delectabile ja Clavulina mood haru; Cantharellus, Craterellus, Hydnum ja Sistotrema confluens mood haru. Lihhenis Multiclavula on Clavulina-MembrnoM sõsartakson.
võib kahtlustada: Leucopaxillus, Porpoloma (Trich), Catathelasma, Rhodocybe, Entoloma (Ent), Melanoleuca (Plut), Limacella (Aman), Camarophyllus; Pseudoclitocybe, Pseudoarmillariella (Cantharellula), Omphalina, Arrhenia (Omph), Phaeocollybia, Squamanita, Pleuroflammula (Inoc), Auriscalpium (Russula)
Barcoding: Diatoomid ITS on parem kui COI praimerite sobivuse ja eristatavuse poolest, soovit kasutada suguk-spets thresholde. Indiviidisisene var kuni 6% ja liigisisene kuni 19%. Mõnes perekonnas sõsarliigid identsed ITS poolest
ErM seened: ITS2 sekveneerimine RFLP tüüpidest-3 eriseltsi kottseeni
Terflezia: (ekt)endomükoriisa
network-anal: taimeliigid valiti n vastavalt ohtrusele; MEX taimedel taimede nestedness 2x suurem kui seentel; Öpiku koosluses ka oluline nestedness taimedel
xxx
heterokandseentel (Exidia, Tulasnella, Auricularia, Dacrymyces) mitteperforeeritud parentosoomid; Tremellaceae, Ustilaginales -vesikulaarsed parentesoomid; Uredinales; Septobasidium -dolipoori ja parentosoomi pole; Dacrymycetales, Tulasnellales -fragmobasiid vaheseinteta või väga nõrgalt arenenutena
MnP: mõõtmine: spektrofotomeetria + ordinatsioonitehnikad; aktiivsus väga varieeruv, sõltus tugevasti täpsest substraatagarist Pleurotus ostreatus
ettepanek Bonferronist loobuda ökol uuringutes, sest s o ebaõiglane ja mida suurem uurimus seda rängem on Bonf. Bonf ei arvesta kui mitu tulemust on läinud stat oluliseks
sipelgate radieerumine langeb kokku katteseemnetaimede radieerumise ja domineerimisega 60-100 MAT. Sipelgad tek palju varem -140 -170 MAT
Alnicola: liigikirjeldused, sünonüümid, peremeesring
Alnicola cholea on basaalne teistele Alnicolatele. Peavad Becerra A. Escharioidese kirjeldust kahtlaseks. Seostub pms Salix spp-ga
Alnicola: polüfüleetiline väh 3 haruga. Hymenogaster ka polüfüleet kahe haruga. Alnicola bohemica ja arv lähedane Hymenogaster sp monokarüootidena. . Alnicolal tek seos leppadega iseseisvalt 2 korda. S.o. Arenenud Salicaceae-ga sümbioosist. Hymenogaster ja Hebeloma arv laia peremees-ringiga. ITS põhjal raske kõiki liike eristada, sest vahed väikesed. Arv et maasisesed vormid eriti rohkelt rühmades, mi on äsja ja kiiresti radieeruvad.
MnP toodangu piik soltub N hulgast vedelsöötmes. Mida rohkem , seda kiiremini tuleb piik, seda suuremad on mütseelipallid ja seda rohkem on pallis puudus Nst. Yleliigse N korral MnP aktiivsus superkorge. MootmineBjerkandera
MnP toodangu piik 8 päeval Bjerkandera
EMH-s ekspresseeruvad mitmed geenid teisiti kui EcM-s. EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur
EcM seened: nniiskes tundras BD väheneb, kuivas sama. Niiskes domin Cort Tom, RuLa, Inoc, ent soojenedes Tom, Inoc ja Russ BD väheneb. Kuivas tundras domin Tom, Cort, RuLa, Inoc, soojenedes Tom, Seb, Inoc BD tõuseb
Agaricomycetes: Ligniiniperoksidaaside levik ja fülogenees. Lagundajatel seentel; mõnedel arv muu funktsioon nagu H2O2 inakt. MnP ja VP (versatile peroxidase) on tek korduvalt; LiP ühe korra Polyporales seltsis
ruumiline autokorr: distance-decay kõver on vilets näitaja beeta ja gamma-BD-le. Tõus sültub dominantliikide agregeerumiseset. Ka väike fraktsioon kooslusest võimaldab kogu koosluse kõveratõusu hästi hinnata.
13C DNA eraldamine mullast, CsCl gradient, 265000g tsentrifuug; 13C interpretatsioon: ilmselt metabolismiproduktide kaudu saavad oma osa ka teised bakterid
mikroarrayde eksperimendi disain ja andmeanalüüs: replikatsioon, parameetriline ja mitteparameetriline dispersioonanalüüs, probleemid
Suillus
Terfezia
Verticillium: IGS ca 1570 bp, 5S RNA pole selles paigas; madal varieeruvus nii liikide sees kui vahel, mõni hüpervarieeruv kordusjrk, vahel homokaarüonil 2 alleeliVerticillium Verticillium
Tom sublil 8 ens aktiivsus sõltuvalt jaan vs mai; vs harvendusraie; vs declining puud. 3 seeneliiki. Kõik toimisid erinevalt, k.a. interaktsioonid. Kõikide ens akt kõrgem talvel 2-3-korda. Lakaas, kitinaas, glükosidaas akt suurenesid pärast harvendusraiet. Viletss seisus puude ens akt ühtlaselt madalad. Hüpot, et EcM seened käituvad talvel saproobidena. Pakuvad, et Clavulina Cinerea on eriti saproobsete omadustega. PROBLEEMID: kas ens akt EcM seentel või seotud bakterite ja saproobidel? hea disain. Kas talv ja kevad käituvad pidevalt nii?
Cortinarius spp Papuaasias, Australaasias: uued liigid, 
Cortinarius, mis seotud lepaga: 3 eri alamperekonnas ja sisaldavad mitmeid lähedasi liike. Mõni võib olla vale, sest peemes pole kindel
Altai vs Alpid vs Rocky Mountains: seeneliigid: väga palju samu ja sõsarliike. Tihti regionaalselt aluseline ja happeline pinnas isegi erinevamad. Liigirikkus Ameerikas suurem kui Alpides ja ligi 50% liikidest samad. Altais olemas mitmed Ameerika elemendid , mida Euroopas pole. Iseloomulik Betula rotundifolia alustaimestik ja sellega seot peremehe-spets seened
Cymbidium: mükohet arenes välja miksotroof eellastest
fülogeneesi kaasamine ökol analüüsidesse ja LK-sse. Koosluse str, network anal., vürdlev meetod
Pisolithuse krüptilised liigid on iseseisvalt Austraaliast kohale tulnud Leptospermoideae sümbiondidPisolithus
ECM vs AM: Uapaca on pigem ECM kuival pinnal ja AM niiskel pinnal, topeltkolonis harvem kui võiks eeldada; Leptospermum on ECM kui lähedal teised ECM puud; AM kui pole ECM puid; AM "ultramafic" pinnasel. Mõl liigil mõl MR tüübi kolonis v var
Lõuna-Venezuela Caatinga EcM taimed on Neea, Guapira, Aldina, Coccoloba, paiguti ka Gnetum. Keskm EcM kolonis 7-100%Kõigil lisaks ka AM. Papilionaceae liigid Eperua ja Macrolobium ja Swartzia mood vaid AM. EcM taimi enim vaeses perioodiliselt kuivas/per üleujutatud liivapinnasega aladel (Aldina), . Kõrg-Banas paiguti Neea ja Guapira domin 5-10 m põõsastena. Kõikjal Coccoloba väga vähearvukas. Samad liigid v vähearvukalt ka terra firma metsas
Mueller GM, Schmit JP, Leacock PR, Buyck B, Cifuentes J, Desjardin DE, Halling RE, Hjortstam K, Iturriaga T, Larsson K-H, Lodge DJ, May TW, Mintner D, Rajchenberg M, Redhead SA, Ryvarden L, Trappe JM, Watling R, Wu Q. 2007. Global diversity and distribution of macrofungi. Biodiv. Conserv. 16: 37-48.
parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, hemiparasiit parasiidiga EcM kol ol suurem, liigirikkus ja BD suurem, inokpot parem kui kontr-taimedel -arv et suurenenud EcM kol suurendab puude taluvust parasiidile, rohkem min-aineid parasiidile: ECM kooslus parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, 
termiidiseened, sipelgaseened ja sinetused+üraskid: ülevaade kõigist aspektidest
Hebeloma crustuliniforme
Hymenochaetales: enamus liikidel on mitteperf parentesoomid. Coltricia perennise kultiv. V raske, eri kollekts saadud tüved olid reostused
Cantharellus ja Amnita on Zambias tähtsal kohal
Arktikas . Seenekooslused ja taimekooslused on madalas korrelatsioonis, ent kumbki sõletub erinevatest kk-tingimustest: taimekooslused sõltusid N-st, ent seened mitte. 0.3 m skaalas autokorr puudus. Seeni stimul eelkõige naabruses olevate EcM taimede ohtrus
fülogeneetilise signaali mõõtmine: Moran's I ja Blomb K viletsad, Abouh Cmean ja Pageli lambda on head. Lambda annab ka MEAN EFFECT SIZE, ent s.o. Arvutuslikult aeglane
Lõunapoolkera subantarktilistel ja parasvöötme saartel mängib tuul olulist rolli (mitte geogr. Lähedus) samblike, sammalde, maksasammalde ja sõnajalgtaimede levikus. Sõnajalgtaimedel erinevalt teistest on leviku kauguse suhtes piirangud, sest varakult on vahja diploidsust, pole aseks leviseid jms.
Münzenberger B, Bubner B, Wöllecke J, Sieber TN, Bauer R, Fladung M, Hüttle RF. 2009. The ectomycorrhizal morphotype Pinirhiza sclerotia  is formed by Acephala macrosclerotiorum  sp. nov., a close relative of Phialocephala fortinii . Mycorrhiza 19: 481-492.
peroksidaas, lakaas ECM vs non-ECM juurtel (PO ECM madalam, lakaas kõrgem)Laccaria l ccata, L. ametysthea
Alnus Jaapanis: levikumustrid, taksonoomia
Murat C, Rubini A, Riccioni C, de la Varga H, Akrouome E, Belfiori B, Guaragno M, Le Tacon F, Robin C, Halkett F, Martin F, Paolocci F. 2013. Fine-scale spatial structure of  the black truffle (Tuber melanosporum) investigated with neutral microsatellites and functional mating type genes. New Phytol. in press.
nakatamise ajalugu ja istikute toodang. Kvaliteedikriteeriumid
Laccaria, Hebeloma, Paxillus vs Tricholomopsis agaril; Hebeloma vs T. sümbioosis Laccaria, Hebeloma, Paxillus vs Tricholomopsis agaril; Hebeloma vs T. sümbioosis
taimede ja selgroogsete loomade BD tulipunktid. Endeemsete liikide arv, suhe pindalasse, ohukategooriad; sh Madag ja Uus-Kaledoonia
50 b probed Bactrocera-kärbse aktiini geeni intronile. Teeb vahet eri liikidel. Ühe liigi jaoks mitu probet, sest heterosügootsus
ookeanisetete seened: Vaikne ookean eri süg: eri praimerid annavad v erineva pildi; domin Saccharomycetales. Sügavuseti pole erinevust
Mortierella: tüüpkultuuride sekveneerimine ja keskkonnaproovide tuvastamine: paljud kk-st saadud järjestused on identifitseeritud liikideks
puuliikide koeksist teooriad parasvöötmes: tuul vs putuktolmlemine, seemne suurus vs levimine vs varud vs varjutaluvus. Paljudele liikidele on olulised kaitstud paigad, häiringute põhj keskkonna heterogeensus
Lepikud Iraanis jaot 3 rühma, neist üks A. subcordata jõgedes, muud A. glutinosa madalmaal. Koordinaadid
ECM: Salix reinii seemik (Inocybe lacera, Sclerodrma bovista, Laccaria amethystina) vs suur terve põõsas (Inocybe lacera, Laccaria murina) vs suur haige põõsas (Laccaria laccata, Laccaria murina). Noore Salixi ECM kooslus sõltus sellest, kas ta oli pandud kasvama terve (L amethystina, I lacera) või haige poosa (I lacera, S bovista) alla. Vanadest põõsastest eemal ECM ei tekkinud ja taimed surid
Pearsoni exact test + Monte Carlo
Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga
Chaetothyriales : Chatospira (Cladophialophora, Exophiala ja Capronia sugulased) isol taimejuurtest
ektomükoriisaseened arv soodustavad suuremat N-limitats boreaalsetes okasmetsades; arv. See tagasiside tagab neile ja madalt N tolereerivatele männilistele konkurentsieelise
amööbidel triipkoodistamine: CO1 palju parem kui ITS (parem resolutsioon, väiksem liigisisene var); teistele protistidele CO1 ei pruugi sobida
taimede kauglevimine -juhuslik protsess, mis toimub ennustamatute sündmustena. V raske analüüsida harulduse tõttu ja puuduvad stat meetodid
Alnus: 2 alamperek ja 3 sektsiooni, mida toetab ITS fülogen, on Jaapanis kõik levinud. Arv NE-Aasia on levikutsenter. N-Am lepa fossiilid miotseenist
Neal JL, Lu KC, Bollen WB, Trappe JM. 1968. A comparison of rhizosphere microfloras associated with mycorrhizae of red alder and Douglas-fir. In: Trappe JM, Franklin JF, Tarrant RF, Hansen GM (eds.) Biology of Alder. Pacific Northwest and Range Experiment Station Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Portland, Ore, pp. 57-71. mikroobide aktiivsus suurem EcM juurtel kui NM juurtel; risosfääris kui bulk soilis, lepajuurtel kui ebatsuuga juurtel
kompostis seente ja bakterite kooslused: eri kompostitüüpides suured erinevused; virtsas Ascobolus ja Psathyrellaceae. Komposti töötlusel on mõju väiksem
pinnarefrektsioon-peegeldus array. Põhineb keemilistel reaktsioonidel ja sellest tuleneval pinna muutustel. RNA (nii kogu kui ka in vitro transkr) tuvastamine (eelnevalt vaja keeta või lõhkuda sek-str kõrvaldamiseks). Üksikud katsed
bakteritel globaalselt: arv et laialt levinud bakteriOTUd on laborireostus; ohtrus ja sagedus on väga tihedalt seotud; 
uued fülogeneetilise distantsi meetrikud: 1/NND ja 1/MPD
endofüüdid pilliroo juurtes, risoomides, vartes vs lehtedes: BD sama. Enamus liike kattub maapealsetes ja maa-alustes osades, ent paaril stat olulised erinevused juurtes vs mujal või üleujutatud vs mitte-üuj mullas. Domin Cladosporium sp; seltsidest Sordariales; klassidest SordM ja DothideoM. Lisaks v palju EcM-seeni nii lehtedelt kui mullast, Sebacina verifera
Kamerun:EcM puude rohkus mõjutab juurte hulka pealispinnases ja suurendab P hulka mullas. Arv EcM seened hoiavad üleval tsesalpiinide monodominantsi, saades toitaineid efektiivsemalt kõdust kätte ja vähendades leostumist
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
Dipterocarpaceae massviljumine toimub keskm üle ühe aasta peale kuiva kuivaperioodi, millele eelnes niiske kuivaperiood. Arv ecM seened regul mass-viljumist
Kameruni Douala-Edea LKA taimestiku kirjeldus: vähe EcM puid, millest sagedaseimad Anthonothamacrophylla, Berlinia bracteosa. Enim mõj taimestikku saviosakeste osakaal. Anthonotaha, Cryptosepalum, Afzelia 2 spp reageerivad olul P muutustele mullas. Paljude liikide P-eelistuskõverad ei kattu Korupis ja D-es.Arv üldiselt kõrged P tasemed ei soodusta EcM tsesalp domineerimist
Mycena, Marasmius
Britannias: viljakehade liigirikkus sõltub peremeestaime hulgast kogu maal. Cortinarius, Naucoria, Russula, Suillus, Leccinum, Hygrophorus liigid teada vaid üksikute peremeestaimede alt; evol lähedased peremeestaimed kippusid omama sarnasemaid kooslusi
Tricholoma tridentnum: inokuleerimine
Leohumicola: ITS vs Cox1 barcoding: sama. Liigid on endofüüsed ja erikoidset mükoriisat moodustavad, eriti sagedased põlengutel
Pisolithus, Paxillus
IBA stimuleerib männi juurdumist ja ECM teket ; 5ym TIBA stimul juurte teket, seentel lisa-pos-efekt taimedele, ent TIBA inhibeeris ECM teketPisolithus, Paxillus
Mikroobne ens aktiivsus palju suurem leppade kui mändide all
kandseente, kottseente, AM-seente (vilets), viburseente ja munasseente jaoks eraldi praimerid, mis välistavad üksteise rühmi. Kandseentel pole arvest heterobasidiomütseete, nõgiseeni ega roosteid. ITS4 derivaadid; koos ITS5 v ITS3-ga
DGGE, T-RFLP vs koniidide lugemine: erinevused; T-RFLP ei suuda eristada 18S lõikusid liikide ja ka perek vahel veeseened lehtedel: algul suurem ühtlus, hiljem liigirikkus ja ühtlus kahanevad
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
Nilsson RH, Hyde KD, Pawłowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kauserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl BD, Lindner D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nylinder S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T, Sánchez-García M, Sousa FD, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2014. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fung. Div. 67: 11-19.
barcoding seentel: pole ühtlast kriteeriumi võimalik rakendada. Varieeruvus suurem liigisees vibur-ja AM-seentel. Ei sõltu seente elustiilist. Väidet liiga palju valeinfot, mida aga välja ei praagitud!!!
automaatne blast otsingute kordamine emerencia abil, et tuvastada keskkonna proovidest EcM seeni
Sistotrema: vaid üks klaad koos Hydnumiga teadaolevalt EcM, teises klaadis Clavulina Sistotrema alboluteum, S. Muscicola on EcM
andmebaasides palju v kaugeid sarnasuseta sekventse ja v palju valesti määratuid v määranguta sekventse
Nilsson RH, Tedersoo L, Abarenkov K, Ryberg M, Kristiansson E, Hartmann M, Schoch CL, Nylander JAA, Bergsten J, Porter TM, Jumpponen A, Vaishampayan P, Ovaskainen O, Hallenberg N, Bengtsson-Palme J, Eriksson KM, Larsson K-H, Larsson E, Kõljalg U. 2012. Five simple guidelines for establishing basic authenticity and reliability of newly generated fungal ITS sequences. MycoKeys 4: 37–63.
Nilsson RH, Tedersoo L, Lindahl B, Kjoller R, Carlsen T, Quince C, Abarenkov K, Pennanen T, Stenlid J, Bruns T, Larsson K-H, Kõljalg U, Kauserud H. 2011. Towards standardization of the description and publication of next-generation sequencing datasets of fungal communities. New Phytol. 191: 314-318.
Nilsson RH, Veldre V, Hartmann M, Unterseher M, Amend A, Bergsten J, Kristiansson E, Ryberg M, Jumpponen A, Abarenkov K 2010. An open source software package for automated extraction of ITS1 and ITS2 from fungal ITS sequences for use in high-throughput community assays and molecular ecology. Fung. Ecol. 3: 284-287.
Nilsson RH, Veldre V, Wang Z, Eckart M, Branco S, Hartmann M, Quince C, Godhe A, Bertrand Y, Alfredsson JF, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2011. A note on the incidence of reverse complementary fungal ITS sequences in the public sequence databases and a software means for their detection and reorientation. Mycoscience, in press. DOI: 10.1007/s10267-010-0086-z.
metaani kogus atmosfääris on alates 2007 tkiiresti tõusnud, kuigi vahepeal langes. Täpsetlt ei osata seletada, ent suurt rolli mängivad troopilised märgalad ja igikeltsa sulamine
Cortinarius spp -tamm ja Kuusk, Lactarius piperatus -tammel ja pöögil, Tricholoma terreum, Hygrophorus russula männil ja pöögil, Geastrum fornicatus, fimbriatus -männil ja nulul; mütseeli jälgimine mükoriisadeni. Peab Tuberi mükoriisat Geastrumi omaks
Acari: liigisisene var ITS < 2%, ent on mitmeid erandeid - kuni 7% (krüpt liigid?) ITS2 pikkkus pms 300-530 bp
Nontachaiyapoom S, Sasirat S, Manoch L. 2010. Isolation and identification of Rhizoctonia-like fungi from roots of three orchid genera, Pachiopedilum, Dendrobium, and Cymbidium, collected in Chiang Rai and Chiang Mai provinces of Thailand. Mycorrhiza 20: 459-471. Tai rohelistelt orhideeldelt pms Tulasnella isolaadid kultiveerimise teel
kuusekändudele, mida on eelnevalt lagundanud Fomitopsis pinicola
Tricholoma saponaceum, equestre, sejunctum, flavobrunneum mood EcM kasel; sapon ja equestrre nii Männil kui Ks. Calocybe gambosa ja Melanoleuca brevipes NM
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; L pista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyll m ja saproobid on v erinev d laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihhe iini inult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!Tricholomatac ae: Lyophyll m fu osum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepi ta 2 pp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyl u  ja sapr obid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagu dada tselluloosi j õlgesid, võimelised k svam  lak oosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsell bioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
aseksuaalsete org vs seks org DNA: mutatsioonid, genoomi ülesehitus. Aseks org püsimajäämise eeldused ja vastavus seks vajalikkuse hüpoteesidele: Mülleri ratchet, Kondrashov hatchet, Red queen. Vanade aseks org pikk nimekiri: bdelloidid, AM-seened, Ophiostomataceae jt
kõrgmägede floora eripärad, tüübid ja vööndid Iraanis. EcM taimedest siin-seal arvukad Kobresia liigid. Alborzi mägedes metsapiiri moodustab Quercus macranthera või Juniperus communis+Carpinus orientalis
Phlebopus bruchii ei mood EcM Fragara cocoga. Eluviisi lähemalt ei kirjeldata
antinested mustrid ilmuvad kui koevolutsioon suurendab vastastikust spetsialiseerumist; koevolutsiooniltähtis roll networki kuju mõjutajana, eriti konnektiivsust mõj.; seega kauem kooaevol kooslused on robustsemad häiringute suhtes
ARG sissetoodud metssead ja hirved levitavad mändidega sissetoodud seeni ja soodust seega invasiooni
Lactarius sect. Deliciosi Euroopas: hea tulemuse annab gpd. Lact fennoscandicus ja L. Deliciosus ei eristu ITS ja gpd põhjal, ent AFLP eristab hästi.
proteaaside aktiivsus puhaskultuuris piimasöötmel: märgatavad liigisisesed erinevused; enamik liike ja isolaate tootsid proteaase.
IAA-supermutant ECM-seened -efekti pole Hebeloma
excl
Kickxellales (Zygomycetes) ja Harpellales (Trichomycetes) on sõsarrühmad
Pezizales: [(Morchellaceae, Discinaceae),(Helvellaceae, Tuberaceae + Terfleziaceae)], Pezizaceae. Hüpogeilised vormid on tekkinud mitmeid kordi
Fusariumil ja selle teleomorfil Gibberellal on mitteortoloogsed ITS sekventsid
Nectria-Fusarium solani kompleks: ITS, LSU, EfTu. ITS ja EF head ja suht kongruentsed
Mucorales: kõik morfopere-ja sugukonnad täiesti läbisegi; hetero/homotallism ja 1/mitmespoorne sporangium väga labiilsed tunnused
Lacc ameth, Hebeloma mesoph, Thel terr, Tomentella sp sünt Populus maximowiczii ga
Sebacinales: Sebacinaceae s.str. (sh Paulisebacina allantoidea, Globulisebacina rolleyi, Helvellosebacina gen. Nov. 
Ceratobasidiaceae: perek Rhizoctonia re-juvenatsioon (Thanatephorus on nüüd Rhizoctonia). Perek Ceratobasidium hõlmab ainult C. Calosporum. Rhizoctonia alla kuuuluvad ka perek. Cejpomyces, Uthatobasidium, Tofispora, Oncobasidium, Ypsilonidium, ; Waitea kuulub Corticiaceae alla.
Arv 97 protsenti ITS regiooni identsust on konservqtiivne liigipiir
Morchella: paljude geenide põhjal väh 40 liiki - M. Elata ja esculenta rühmad on monofüleet. Suurim BS NE-Am ja Türgis. Enamik liike regionaalse levikuga, kattuvused N-Am ida-lääne ja Eur vs Aasia 2 ja 2 liiki. Tek u 125 MAT
Gastrodia confusa: seotud saproobse 4 Mycena liigiga
Cymbidium spp: autotroofid on seoud Tulasnelladega, mixotr nii tulasnellade kui ka EcM seentega (er Sebacina) ja mykohet sotud EcM seentega, millest 90% Sebacina; ITS1OF ja ITS4OF ei tööta Tulasn puhul eriti
Epipactis helleborine JPN: rannikupopulatsioonis vaid Wilcoxina 2 spp., mujal palju eri Pezizales (sh Tuber, Hydnotrya, Helvella, Genea). Sh taimepop-d ei erinenud haplotüübiliselt
ARRAy seente identifitseerimiseks puidust: liigispets probed ARRAy seente identifitseerimiseks puidust: liigispets probed
Suillus grevillei, Inocybe kobayasii, Lact porninsis, Gomphidius maculatous EcM süntees. Seene biomass ja ergosterooli konts. Korrel kõvasti.
Boletus sp
Lyophyllum shimeji Lyophyllum shimeji võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
Hebeloma spp Hebeloma spp võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
Lecanorchis (MH Vanilloideae) - assots Lactarius spp, Russula spp, Atheliaceae spp, Sebacina sp; eri liigid üsna spetsiifilised
pseudoraplikatsioon on paha väljend. Soovit siiski kasutada andmetöötlust ka mittereplitseerituse korral, sest see meeldib inimestele lugeda. Võimaluse korral siiski replitseerida. Bayesi statistikaaitab veic olukorda lahendada
pseudoraplikatsioon on lubatav, et ka subopt didsaini korral näitata eri töötluste varieeruvust, er kus on tegu proov-alamproov probleemiga. Ei tunnista näivat psr. Peab Hurlbetit liiga jäigaks.
Clavulina: suur liigisisene morf varieeruvus; kõik on kompleksliigid; DNA põhjal oleks võinud liike veel lahutada
Heterobasidion annosum genoomikaH ter basidion annosum genoomika
Heterobasidion: hübriidi virulentsust männi suhtes kontrollib mitokonder
hübriidide teke, ohtlikkus, eeldused





Kameruni lõunaosa EcM puud: Uapaca spp, Gnetum 3 spp, Caesalpinoideae: Anthonotha, Berlinia, Brachystegia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbenardia, Monopetalanthus, Paraberlinia, Tetraberlinia, Touabouate; ent Detarium ja Allophylus (Sapindaceae) mood AM
Kamerunis inokpot: muld Gnetumi alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt nii raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -oluline saidi ja häiringu efektid. Tetraberlinia omastab EcM paremini Amhersteae mullast, ent mitte mujalt ja see korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia enda ja põllumaj-mullas ?! ent mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud metsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM seened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvuKamerunis inokpot: mu d Gne u i alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt n i raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -o uline saidi ja häiringu ef ktid. Tetraberlinia omastab  paremini Amhersteae mu last, ent mitte mujalt ja s e korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia nda ja põllumaj-mul as ?! nt mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud etsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM eened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvu
AM biogeo taksonitel (klaadidel) erinev: lokaalsed, regionaalsed ja globaalse levikuga liigid. AM BD suurim troopikas
Fülotüüpide nimetamine, esindussekventside loomine, 
Öpik M, Zobel M, Cantero JJ, Davison M, Facelli JM, Hiiesalu I, Jairus T, Kalwij JM, Koorem K, Leal ME, Liira J, Metsis M, Neshataeva V, Paal J, Phosri C, Põlme S, Reier Ü, Saks Ü, Schimann H, Thiery O, Vasar M, Moora M. 2013. Global sampling of plant roots expands the described molecular diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 23: 411-430.
Orihara T, Sawada F, Ikeda S, Yamato M, Tanaka C, Shimomura N, Hashiya M, Iwase K. 2010. Taxonomic reconsideration of a sequestrate fungus, Octaviania columellifera, with the proposal of a new genus, Heliogaster, and its phylogenetic relationships in the Boletales. Mycologia 102: 108–121.
Uus-Meremaa EcM taimed: Leptospermum, Kunzea, Nothofagus. Seente perek nimekirjad nii kohalike puude kui sissetoodute all. Amanita muscaria kolonis ka natiivseid puid
Ostonen I, Helmisaari H-S, Borken W, Tedersoo L, Kukumägi M, Bahram M, Lindroos A-J, Nöjd P, Uri V, Merilä P, Asi E, Lõhmus K. 2011. Fine root foraging strategies in Norway spruce forests across a European climate  
gradient. Glob. Change Biol. 17: 3620-3632.
Orhideede mykoriisa isolaadid: fülogeneetiliselt vaid perekonnas Ceratobasidium: nii ühe kui kahetuumalised läbisegi
OrM: Ionopsis urticularioides (Ceratobasidium 1 klaad) on palju spetsiifilisem kui Tolumnia variegata (4 klaadi Ceratobasidiume). Ka idandamiskatsed naitasid, et Ionopsis idaneb ja kasvab vaid oma seentega, mitte Tolumnia seentega; vastupidine oli siiski voimalik
antioksüdandid Cd vastu -glutatioon ja Cd kiire vedamine vakuooli S-prot abilPaxillus
kooseksisteerimine tüvedel kasutades Bayese meetodeid; Stat oluline co-occ võib tuleneda paljudest asjaoludest ja see püstitatab vaid edasisis ökol hüpoteese
bakterite ja arhede BD hüpersaliinses (kuni 32%) vees. 16S T-RFLP ja sekveneerimine sarn tulemustega, mitmed DGGE bändid on kimäärsed artefaktid; v madal liigirikkus. Reassotsiatsioonikineetika võrdlus, diskussioon
mikroobide BD mõõtmise põhjused ja mõõtmismeetodid: hea ülevaade (nt RISA, ARISA, ARDRA; DGGE, PLFA jpt)
Coltricia perennise süntees; ei sisald ühtki testitud laguensüümi (lakaasi, peroksidaasi, türosinaasi ega reageeri tanninile). Palju muid seeni, sh EcM seeni, mis enamasti mood lakaasi ja reag tanniinileColtricia perennise sünte s; ei sis ld ühtki testitud laguensüümi (lakaasi, peroksidaasi, türosinaasi ega reageeri tannin le). Palju muid se ni, sh EcM seeni, mis enamasti mood lakaasi ja reag tanniinile
ektendo-Wilcoxina: 1-2 aastastel mändidel 50-100% Poola istandikes, osakaal suureneb uurea ja kivifosfaadi lisamisel. Nii Wilcoxina EeMR (marksa rohkem) kui nonMR on seotud N2 fikseerivate Bacillus polymyxadega. Wilcoxina pH opt 6.5-7; kultuuris kasvab vabalt läbisegi Phialocephala, Phlebia giganteaga, Cylindrocarponiga
Mackintoshia gen nov Boletales Zimbabwest Brachystegia ja Burkea all
liigiteke on pms punktuatsiooniline, mitte graduaalne, avaldudes järskudes DNA muutustes hüüpeliselt /eriti seentel ja taimedel, vähem loomadel)
molekulaarsete kellade kalibreerimine, radiatsioonide tuvastamine mol kella jr; arv mol kell on ühtlane; parsimoonia vs ML, vs baieesia; arv loomad olid divergeerunud ammu enne Kambriumi ja kriidi-tertsiaari plahvatust ja sõltus see rohkem mandrite lagunemisest; neandertaallased eristusid 500 000 a tagasi
Tuber brumale, T. Melanosporum, T. Rufum -süntees ja kirjeldused Corylus, Quercus, Pinus; T. Rufumil ka P. Sylvestris, Abies alba, Tilia, Fagus jt.
Suillus spp sünt ja kirjeld 2 männiliigil
Russ-Lact (10), Tom-Thel (6), Sebacina (4), huvitavatest Chromelosporium, Pulveroboletus pulverulentus, Byssocorticium, Hydnobolites. Liikidest domin Scleroderma areolatum, Russ pectinatoides (nii abund kui freq)
fenogramm RFLP, AFLP põhjal Cenococcum
Piperia yadonii USAs on haruldane, ent kasvab eri ökosüs, kus seostud nii Tulasnella, Ceratobas kui ka Serendipitaga
Tuber aestivum ja T. Uncinatum on ükssama liik ITS, EF-Tu ja beeta-Tub geenide põhjal
Pardo LH, Nadelhoffer K. 2010. Using nitrogen isotope ratios to assess terrestrial ecosystems at regional and global scales. In: West JB, ed. Isoscapes: Understanding Movement, Pattern and Process on Earth Through Isotope Mapping. Springer: New York, NY, USA. pp 221-249.
Phellodon ja Hydnellum liigikompleksid sisald mitmeid krüptilisi liike, mis pole eristunud peremeestaime järgi. Nendel toimib hästi 97% ITS1 identsuspiir
Eukarüoodid: plastiide on omandatud korduvalt ;16 suuremat rühma
Paxillus, rhizopogon jt Paxillus, rhizopogon jt
Park B, Park J, Cheong K-C, Choi J, Jung K, Kim D, Lee Y-H, Ward TJ, O’Donnell K, Geiser DM, Kang S. 2011. Cyber infrastructure for Fusarium: three integrated platforms supporting strain identification, phylogenetics, comparative genomics and knowledge sharing. Nucl. Ac. Res. 39: D640–D646. 
süntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teada
Rhizopogon roseolus veestressi olukord: Rhizopogon
Lactarius deliciosus, L sanguifluus: Pinus pinaster, P sylvestris
Chao koosluse sarnasuse indeksid
taime retseptorid
alvarite taastamine. Alvarilt võetud mullapahmakas olevad taimed kadusid metsa istutades ära, värskelt raadatud rohumaale viies jäid aga püsima. Mingit efekti kõrvalolevale taimestikule ei olnud. Muidu peale raadamist kontrollalal liigirikkus märgatavalt tõusis esimese 4 a jooksul
taimedel liigirikkuse-produktsiooni seos lineaarne troopikas, ent unimodaalne parasvöötmes ajaloolistel liigifondiga seotud põhjustel
Mantel test + Monte Carlo
Parts K, Tedersoo L, Lõhmus K, Kupper P, Rosenvald K, Sõber A, Ostonen I, 2013. Increased air humidity and understory composition shape short root traits and the colonizing ectomycorrhizal fungal community in silver birch stands. For. Ecol. Manage. 310: 720-728.
Betula pendula FIN: vs transgeensed Chit IV taimed: vahet pole, ent Inoc, Hebeloma ja Laccaria (Agaricales!!!) vähem transgeensetel taimedel ja Phialocephala palju rohkem Arv siiski, et taimekloonide vahe suurem kui transgeenne efekt
fülogeneetilise diversiteedi mõõtmine; PD indeks laialt aktsept. Soovit kasutada uuringutes nii füloBD, traitBD kui tax BD. Nende suhestumine võimaldab hinnata ajaloolisi protsesse ning asjaolusid, mis mõj liigirikkust. Raske siduda ohtrust
Fourth corner analüüsi edasiarendus tunnuste uurimiseks läbi fülogeneesi ja ruumilise str. Ei anna R2 väärtusi. Lagundavad nii ruumi kui ka fül vaid peamiseks PCoA vektoriks. Kuvavad korrelatsioone vaid läbi põhivektori
protistide barcoding: SSU eel-barcode, COI ja ITS ja LSU jt rühmaspetsiifiliselt
Pawluczyk M, Weiss J, Links ME, Aranguren ME, Wilkinson MD, Egea-Cortines M. 2015. Quantitative evaluation of bias in PCR amplification and next-generation sequencing derived from metabarcoding samples. Anal. Bioanal. Chem. 407: 1841–1848.
Armillaria: diploidne mütseel ja haploidne viljakehaArmillar a: diploidne mütseel ja haploidne viljakeha
Mantel test on nõrgem kui analoogsed pop-gen testid, k. one-tail testi; bootstrap on nõrgem kui permutatsioon
MnP: Phanerochaete 4 isosüümi kodeeritud erigeenide poolt; aktiivsus ei lange C-nälja puhul, ent langeb N limit puhul, kui lisada ribosoomide inh tsükloheksimiidi; Mn lisamine suurendab MnP valkude arvu; Mn kaitseb MnP H2O2 lagund eest; akt mootmine western blotiga, northern blotiga ja fenoolpunasegaPhanerochaete
Antarktika samblad ja samblikud. Arv mitmed samblikud iidse vikariantse levikuga, samblad hiljutised kolonistid. Arv on esinenud refuugiume läbi pleistotseeni jäätumiste. Üldiselt liigirikkus sisemaa poole väheneb, sest väheneb substraadi hulk
ADONIS-R-põhine ANOSIM analoog võimaldab kaasata mitmeid faktoreid ja interakts
EcM kandseente levimine eostega on maastiku skaalas piiratud. Erinevused nii ajas kui ruumis, enim sõltub sademetest ja tuule kiirusest
EcM seente liigirikkus kasvab kooslustes seoses pindalaga 2-100000 m2. Puurühmade kaugusest liigirikkus ei olenenud. Seejuures väiksemate alade liigiline koostis moodustas osa suuremate koostisest -nimelt kõige sagedasematest liikidest, mis on ka efektiivsed eostega koloniseerijad: Suillus, Rhizopogon, Thelephora. Väikeste saarte dominandid Suillus ja Rhizopogon mood väga vähe biomassi suurtel aladel -arv vähene konkurentsivõime
Ruumiline autokorr: 3.75m, ent puudub 7.5 m
EcM seened: eoste efektiivne levik, kus taimed mükoriissed 100-1000 m; Eri liikidel erinev kriitiline eoste arv. Kõik EcM seened levivad eostega, ent Russula, Amanita ja Cort ei koloniseeri seemikuid; Amanita, Russ ja Boletaceae eosed levivad ka kehvasti
Pisolithus
seened Keenias: v vähe EcM seeni (ilmselt korjatud valedes kohtades); s.h. Phlebopus sudanicus=Phaeogyroporus portentosus, introduts Laccaria lateritia, Tricholoma pratense sp nov. Saproobid üsna laia levikuga -enamus leitud ka Lääne Aafr ja Sri Lankal
Väikeste antillide seenestik: sarnaneb mandri-L-Am omaga enim
Kapimaal: EcM seentest 2 liiki Inocybe, Saproobid: uued liigid
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
Cortinarius sisaldab Rozites, Cuphocybe, Rapacea
EcM: Cenococcum, Russ rosea, Lact chrysorrheus, Lact sp, Boletus aereus, Piloderma sp; EmH: Russula emetica, Lact vellereus, Tylosp asterophora, Byssocorticium, Tomentella sp, Cenoc, Mortierella, Sebacina sp, Mycena, Hymenoscyphus. Boletus edulis v sage EcMna, ent EmHna sisuliselt puudus. Boletus edulist ei seostatud ühegi muu EcM seenega
Cortinarius: sisaldab endas Rozites, Rapacea, Cuphocybe, Dermocybe. Defineerib klaadid. Klassikalised alamperek ei lange eriti kokku molekulaarsüs-ga
Cortinariused Indias: pole omavah seotud, paikn nii subgen Cortinarius kui Telmonia
Papilionoideae: Aldina sõsarperek Cordyla madagascariensis, Mildbraediodendron excelsum (mõl. Aafr), Amburana cearensis (S-AM)
kuivad troopilised metsad S-Am: mitmekesised; kuna esinevad saarekestena, siis on kõrge endeemsus. Limiteeritud leviku poolt, vrd vihmametsaga esineb nishikonserveeritud er põuataluvuse suhtes
Caesalpiniaceae: õietolm hiliskriidist, makrofossiilid paleotseenist. L-Am kuivade caatingade leguminoosid tek varem, ca 5-15 MAT, enne kui hakkasid kuivad kooslused domineerima. See seletab ka mitmete liikide laia disjunktst levikut
taimekoosluste struktuur ja selle põhjused üle maailma, eriti troopikas. L-Am-sse on paljud liigid üle mere rännanud. Fülogenees aitab hinnata bioomide vanust. Vihmametsades on nii iidseid kui ka modernseid radiatsioone, nooremates savannikooslustes S-Am on pea kõik noored radiatsioonid. Savannid on isoleeritumad ja nende tükkides esineb rohkem endemismi ning piiratud on levik
16S rDNA: 15-20 nu oligod; sama probe liitub eri komplem sihtmärkidele v erinevalt, palju vale-negatiivseid (pms sekundaarstr tõttu; mida lühem sihtmärk, seda labiilsem 2nd str!!!); alati ühe valepaardumisega-keskel kõrvallahtris võistleja; hübridiseerimistingimuste lõdvestamine, helper-oligo lisamine, oligo-A saba (vähem; opt 6 nu) tõstis nii signaali intens kui valepaardumiste hulka; Soovitavad mängida eraldi justnimelt oligoA sabaga; ei soovita fragmenteerimist (kontrollimatu valepaardumine!)
Amanita aspera, muscaria, pantherina, spissa, rubescens, Cenoc, RHODOCOLLYBIA maculata, Cort glaucopus, Hebeloma 4spp, Laccaria 3spp, Lactarius delic, rufus, Lyophyllum decastes, Melanogaster ambiguus, Paxill invol, Rhizop 4spp, Sclerod citrinum, Suillus 5spp, Thel terr, Xeroc chrysent mood EcM. Tricholoma 4spp, Lycoperdon 2spp, Lepista nuda, Inoc maculipes, Hyster clathroides, Elaph granul, Gymnopus dryophilus, ocior, Clitopilus prunulus, Boletus 3spp ei mood EcM Pinus pinastriga
SSU: Pezizales, Tuberaceae. Choiromyces on Tuberi keskel; Terfeziaceae on üsna kauge haru
OrM: Brasiilia epifüütsetel ja maapealsetel orhideedel pms Ceratorhiza ja Epulorhiza=Tulasnella
Protest ja Procrustes ja Partial procrustes: suurem võimsus kui Mantel testil
co-occurrence anal. Kasutades eri nullmudeleied, et välistada keskkonna ja ruumilist mõju; C-score ja T-score; kasutas liike, mis >5% proovides; kooseksisteerimine tulenes pea alati lähedastest keskkonna nõudlustest




Hebelomaga nakatatud pinnases on Pythiumi nakatumisvõime väiksemEcM Hebelomaga nakatatud pinnases on Pythiumi nakatumisvõime väiksem
Pyronemataceae: maasisesed VK tek väh 5 korral, arv. Humaria olek Genea sees on artefakt; EcM harusid 5-6
Chaetothiersia gen nov kevadel ciljub, kasvab puidul
Laccaria, Hebeloma, 2 Rhizopogon sp
arv et mükoriisade mitmekesisus muudab seemikud tolerantsemaks eri keskkonnatingimustele
Pertea G, Huang X, Liang F, Antonescu V, Sultana R, Karamycheva S, Lee Y, White J, Cheung F, Parvizi B, Tsai J, Quackenbush J. 2003. TIGR Gene Indices clustering tools (TGICL): a software system for fast clustering of large EST datasets. Bioinformatics 19: 651–652.
taimede funktsionaalse BD mõõtmise üritus. Mõõdeti tohutu hulk tunnuseid, tehti neist 2-kaupa kombinatsioonid ning bootstrapi abil mõõdeti stat olulisust. Veidi paremad kui liigirikkus ja BD ning f-n-rühmade arv, ent proovialati ebastabiilne. Eeldab, et oleks kaasatud kõik ja vaid relevantsed tunnused. F-naalne BD vs F-naalsete atribuutide BD.
viljakehad vs ECM-seened vs N-väetis
Arcangeliella ja Zelleromyces on Lactarius sect Russula derivaadid, Gymnomyces ja Martellia on Russula foetens sõsarharud, 
CaCO3 (stimul viljumist tuleasemeseentel Ascobolus pusillus, Fayodia maura, Trich hemisphaerioides, Lamprospora, Octospora, Pex endocarpoides, Pez praetervisa, Pez granulosa, Iodophanus carneus) ja K2CO3 (stimul vilj Ascobolus denudatus, Lyophyllum gibberosum, L tyliicolor, Pez palustris -kõik niiskust armastavad seened). Efekt arv läbi pH, sest muud nende mineraalide ühendid ei põhj viljumist
lõkkeplatsidel: 4 suktsessioonitaset: I Anthracobia spp -vaid lõkkeasemetel, arv kasut kiiresti vabanenud toitaineid ja lagund juuri; II Ascobolus carbonarius, Geopyxis carbonaria (arv juurte parasiit), Peziza anthracina (seot lehtpuudega enne lõket), Pez echinospora, Pez praetervisa, Pez trachycarpa, Pholiota carbonaria, Rhizina -mfg ökol; III Pez endocarpoides, Trichoph hemisphaerioides; IV: Fayodia maura, Lamprospora, Neottiella, Octospora -tuleasemetel juhusl, paljud seot maksasammaldega. Sphaerosp hinnulea. Pez kõdulagundajad. Üksikute liikide ökol. Tuleasemete elementanalüüs. EcM seentest sagedad Laccaria spp
Põlenud metsades Taanis: 4-5 suktsessioonitaset/gruppi: I Antaracobia spp 3-5 k peale põlemist; II Geopyxis, Peziza praetervisa, echinosp, trachycarpa, Rhizina , Pholiota; III Trich hemisph, Pez endocarpoides; IV maksasammaldega assots seened; V Tricharina gilva, Pez violacea, Pyronema omphalodes, Inermisia carbonicola. Anthracobia spp viljuvd alati põlenud juurte kohal. Arv Anthracobia ja Geopyxis carb lagund juuri; Kõiki muid seeni põlenud metsades v vähe, er EcM seeni. Esines Paxillus, Laccaria. Suured pH erinevused vs põlenud la vahel. 
Gröönimaa tuleasemetel ja põlendikel: domin Tricharina gilva, Peziza praetervisa, Pez echinospora. Samad seened mis Taanis. Geopyxis carbonaria esines tuleasemel koos Salix sp ja Empetrumiga. Anthracobia spp sagedased põlenud metsas
seeneliigid Põhja-poolkeral: eri mandrite morfoliike ei tohi käsitleda samana, sest hoolimata sageli esinevast bioloogilisest sobivusest on eri ökol ja geneet omadused. Nime tuleks rakendada ainult üksuste puhul, mis leitud piirkonnast, kus liik on kirjeldatud. Näited: Megacollybia, Lact volemus, Amanita caesarea, 
liigikontseptsioonid ja nende sobivus kandseentele. Palju morf identseid liike, mis ei ristu, ent ka vastupidi. Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
Clavulina ja Scytinopogon Venezuelast
puudel geneetiline mitmekesisus suurem vahemere refuugiumides, eriti Sarapuu, valgepöök, Alnus glutinosa
obs Suillus cavipes, S. grevillei Larixil; Leccinum aurantiacum Populusel
Amanitopsis vaginata, Russula pseudofallax, laricif, montana, virescens, chloroides, populnea, Lact volemus, piperatus, laricinus, Inocybe praetervisa, Boletus radicans, calopus, Cantharellus edulis, Lecc scabrum, Gyroporus cyanescens obs EcM eri puudega ajades myc jälgi
Hydnotrya tulasnei + Larix, Suillus caviper + Larix; Russula + Betula: kirjeldused; Tuber melanosporum + Quercus obs.
Pezizales-Helotiales-Rhytismatales jt apoteetsiumidega seltsid: ülevaade, morf tunnused, veidi ökoloogiast -väidavad, et ökoloogiast on vähe teada, sest seda pole spets uuritud ja toetutakse vaatlustele
Genea, Humaria, Jafneadelphuse viljakeha periidiumi rakkude morf on sarnane ja sarnane ka nende mükoriisale
närilised ja putuktoidulised: morf eristamatud liigid: igale liigile cyt oksidaas I ja cyt b geenile 2 probet (21-27 nu). Keskpärane tulemus; probleemid pseudogeenidega, valepositiivsetega (intens küll nõrgem)
Phlebopus spongiosus - mood 'EcM' pomeloga nii istanduses kui sünteesides - paks mantel ja paigutine Hartigi võrk
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
mulla süsiniku akumul vähenev suurenenud CO2 keskkonnas, kuna risodeposiidid avhelduvad kiiremini ja EcM seened vabastavad nii orgC kui ka orgN. Tänu kõrgemale kvaliteedile laguneb juurtekõdu mullas kiiremini. Fenoolide rohkus väheneb CO2 suurema hulga juures. 
Scleroderma ITS: 3 suurt klaadi; mitmed morfoliigid on liigikompleksid
LRR - Log Response Ratio - hea tunnus suhtelise mõju uurimiseks
Cenococcum
Cenococcum
Buchwaldoboletus (Phlebopus) lignicola iseloomustus. Illustreeritud viljumass tugevasti segamädanikuga lagundatud kuusekännus
Buchwaldoboletus gen nov. Mütseel okaspuu lagupuidul või paksus huumuskihis
Pilz D, McLain R, Alexander S, Villarreal-Ruiz L, Berch S, Wurtz TL, Parks CG, McFarlane E, Baker B, Molina R, Smith JE. 2007. Ecology and management of morels harvested from the forests of western North America. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-710. Portland, Oregon: US Dept. Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Satation. 161 p. Morchella: kasvukohad, rahvakeelsed nimed jms
Morchella spp. Sisaldavad krüptilisi liike. Osa liike viljub 1 a peale põlengut, teised looduslikes metsades ja need on Dahlströmi järgi ka MR. 
Tuber melanosporum
arv AM eellased ja kaasaegsete taimede eellased koloniseerisid maismaad koos. Nimet. 'oomycetes'
seened Australaasias ja ümb regioonides: parasiidid ja sümbiondid er. Nothofagusel aitavad mõista biogeo proc. Hüpot, et PNGs Nothofagus ja Fagaceae taastavad EcM kontakte (lk 144); Pliotseenis on Fagaceae, Betulaceae ja Salicaceae liikunud ECU, Arg, Arg vastavalt. Pisonia grandis oma leviku tõttu on ideaalne seente Pacific biobeo uurimisobj. Arv Aafrika ja AUS EcM taimed on tek iseseisvalt. Hüpot, et Fagaceae on saanud EcM seened Dipteroc N-Aafr-s. Paleogeenis. Arv siiski praegused Lõuna-poolkera EcM-kooslused on fragmendid ammusest ühtsest floorast (lk 149). Exobasidium vs Ericales; soovit uurida Arillastrumi EcM.
TopiaryExplorer: ITOL-analoog, puude visualiseerimine
Ida-Aafrika vihmametsade areng. Aafrikas väiksem B ja G-BD kui S-Am ja SE Aasias. Hiliskriidist paleogeenini Aafrika oli 15* lõunas vrd praegusega. Siis soe ja niiske, miotseenis külm ja kuiv -vihmametsad üksikutes refuugiumites, mis kahandas BDd. Pliotseenis vihmametsad liikusid kuni 20*N ja toimus liigiteke. Jääajad põhj pidevat vihmametsade taandumist. Mäed ja jõed olid refuugiumideks, kus toimus ka liigiteke. Paljud vihmametsade taksonid sh EcM leguumid diverg miotseenis-pliotseenis, ent muidu liigid eri vanusega. Liigiteke ja endemism pms mägialadel
Tuber melanosporum
ökoloogilised võrgustikud üle mitmete troofiliste tasemete, ent taimedele tsentreeritud: struktuurne keerukus ei taga stabiilsust. Kriitilised taimsed lülid ühe rühma jaoks ei ole kriitilised teisele tarbijate rühmale.
Moserella kirjeldus: viljakehad kasvavad välja otse ECMst; juure struktuur hävib. Eriti cenococcumil
Laccaria bicolor geeniekspressioon ECM tekke ajal: 33% geenidest Laccarial 2x ülesreguleeritud
ligninaasid valgemädanikutekitajad bioremediatsioonis
Network analüüsi beeta-diversiteet. Töötab kui 40% linkidest on teada
Tuber borchii
Põlme S, Bahram M, Yamanaka T, Nara K, Dai YC, Grebenc T, Kraigher H, Toivonen M, Wang P-H, Matsuda Y, Naadel T, Kennedy PG, Kõljalg U, Tedersoo L. 2013. Biogeography of ectomycorrhizal fungi associated with alders (Alnus  spp.) in relation to biotic and abiotic variables at the global scale. New Phytol. 198: 1239–1249.
13C ja 15N toiduahelas mullas: d13C sama, d15N kasvab ahelas ylespoole; koik soltub vaga palju kohapealsest varise 15N vaartustest; 15N prop kasvab sygavuti, d13C sama mullaprofiilis; vt vajaliku mat hulk!
B. ensüümid Lactarius rufus
Rhizoctonia AG-6 ja AG-12 sisald nii patogeene, Orm sümbionte kui saproobe. Kõikide AG-gruppide fülogen suur kammRhizoctonia AG-6 ja AG-12 sisald nii patogeene, Orm sümbionte kui saproobe. Kõikide AG-gruppide fülogen suur kammRhizoctonia AG-6 ja AG-12 sisald nii patogeene, Orm sümbionte kui saproobe. Kõikide AG-gruppide fülogen suur kamm
taimede BD vs mullaloomade BD looduslikel rohumaadel. Taimede BD ei mõj nematoodide, algloomade BD ega bakterite PLFA-sid. Sampling effect vaid taimtoidulistele nematoodidele.
Vanilla 2 liiki on seotud nii Ceratobasidiumi kui Tulasnellaga. Erinevused  substraatide vahel kolonis astmes ja eri mükobiontide hulgas. Vaid mõned Ceratobas isolaadid (sh ka muudest orhideedest saadud) stimul idanemist; mõju taimede kasvule isolaaditi väga erinev. Dendrob orhideel stimul elumust ja kasvu hoopis Vanillast saadud Tulasnellad, ent Ceratobasidiumid stimul suremust
BLAST-põhised meetodid annavad rohkem tulemusi kui fülogeneesi-põhised; MEGAN teeb vähim vigu; fülogeneesi-põhised on parimad kui fragmentide pikkus on ü 400 bp
mullaseened: kõikjal mullas sage kottseen on evol-puul Saccharomycotina ja Taphrinomycotina vahepeal
CAN: Ontario Tsuga, EmH: 185 liiki kandseeni mullast; domin Agaricales; 57-65% liikidest mood EcM; väidet. Annavad EmH vs viljakehade uuringud eri tulemusi. EI korjatud resupinaate!
Akaike informatsiooni kriteerium on parim valimaks fülogeneesianal modelit
fülogeograafia -Geodis. Omadused: x2 test, Monte Carlo permutatsioonid, hierarhiline kladistika
ülevaade eri fülogeneesikäsitlustest ning programmidest. Retikulaarne fülogenees
jModel Test: mudelite valik. Sisenf fasta ja output phylip vms
Rosaceae: Photinia lähim sugulane on Cotoneaster jt õunviljalised
võrdlev analüüsja biogeo parasiitidel: fülogneet signaal mitmel tasemel, uuritava või seletava tunnusena; kirpude nish ja levila kasvab põhjapoole; peremehe fülogen ja biogeo mõjud parasiitidele
fülogeneetiline sarnasus peremeeskaladel suguk siseselt mõjutab parasiitusside esinemist (Monogenea ja Trematoda, ent mitte Cestoda ja Nematoda - neil rühmadel arv biol erinevused, mis ei võimalda mõnel peremehi vahetada). Ei uuritud parasiiteide fül BD
klasterdamine järk-jörgult võttes arvesse kk-faktoreid; paneb haruldased ja vigased OTUd kokku samast keskkonnast pärit sarnaste proovidega, ent mitte eri-kk-st pärit sarn proovidega
Cephalanthera spp heterotroofsus suurem kui valgust vähem NB!!! Võrdlused üle proovialade, kus tugev ala efekt
parasiitsete taimede mõju peremeestaimedele, kooslustele jm organismidele. PEAB arvestama parasiitidega, tehes toitainete analüüse. PAR vähe, ent liigub läbi palju toitaineid -keystone liigid parasiitsete taimede mõju peremeestaimedele, kooslustele jm organismidele. PEAB arvestama parasiitidega, tehes toitainete analüüse. PAR vähe, ent liigub läbi palju toitaineid -keystone liigid
hemiparasiidid: kõrgem toitainete konts tänu suuremale resp-le, mõj taimede maapealset konkurentsi ja suurendavad BD tänu koguprod inh-le. Arv toitaine-rikka kõdu olemasolu kiirendab toitainete tsirkul mullas hemiparasiidid: kõrgem toitainete konts tänu suuremale resp-le, mõj taimede maapealset konkurentsi ja suurendavad BD tänu koguprod inh-le. Arv toitaine-rikka kõdu olemasolu kiirendab toitainete tsirkul mullas
BIOLOG plaat seente jaoks: ülevaade, ei sobi, sest tugev bias
Gnetales sõsarrühm katteseemnetaimedele
invasiivsus: mükoriisa roll taimede invasiivsuses - invasiivsed taimed pms NM või väikese kasvuefektiga. Paljud suruvad kohalikku mükoriisat maha, võimaldades jätkuvat invas.
fitness
Amanita phalloides: looduslik biogeo ja introduts. Am, AUS, Probleem liigikontsepts, leiuandmete usaldusväärsus. Am seente ITS identne Eur omadega. L-Aafr-s tamme ja haava istandustes. On teateid A phalloidese seotusest Myrtaceae liikidega NZL-s
Fül klastedunud taimekooslustes on suurem f-naalne mitmekesisus kui mitteklasterdunud kooslustes hoolimata sellest, et f-naalsed variaablid on fül konserveerunud. Lähedaste liikide vaheline konkurents elimin ühed ja põhj komplementaarsust
Pritsch K, Becerra A, Põlme S, Tedersoo L, Schloter M, Agerer R. 2010. Description and identification of Alnus acuminata  ectomycorrhizae from Argentinean alder stands using anatomical characterization and ITS-sequence analysis. Mycologia 102: 1263-1273.
standardid EcM ensüümimõõtmistele: vaid vitaalseid tippe võib kasutada; parim säilitusviis +4*C mullakamakates
Alnirhiza cystidiobrunnea: 
Pritsch K, Raidl S, Marksteiner E, Blaschke H, Agerer R, Schloter M, Hartmann A. 2004. A rapid and highly sensitive method for measuring enzyme activities in single mycorrhizal tips using 4-methylumbelliferone-labelled fluorogenic substrates in a microplate system. J. Microbiol. Meth. 58: 233– 241.
Tomentella stuposa lepal on hästi kultiveeritav
endofüüdid perekondadest Fusarium-Gibberella-Nectria, Phomopsis ja Colletotrichum muutuvad peale lehtede surma saproobideks, ent Xylaria endofüüdid ilmselt mitte.
replikatsioon ja korralik katsedisain on eeldus kõigile mikrobiol uuringutele ja järeldustele. Halba teadust ei tohikski avaldada
viirus: Puccinia sorghi ja dsrNA virusPuccinia sorghi ja dsrNA virus
Barcoding gap leidmine paariviisilise distantsi põhjal arvutuslikult
regionaalne efekt on taimekoosluste taksonirikkuse määramisel tugevam kui laiuskraad. Enamik taimi on tek troopikas ja seetõttu nendes rühmades troopika suurem mitmekesisus, teistel mujal
Aasias suurem sama perek taimede BD kui N-Ameerikas, sest heterogeenne kk, palju refuugiume, väiksem jäätumine: väiksem väljasuremine; suurem võimalus diversifitseeruda. Ka meri madalam ja veepinna kõikumine ulatuslikum
taimedel ja maismaalooma rühmadel esineb terav diversiteedigradient laiuskraadi järgi. See korrel eri rühmadel tugevasti. Peaminselt korreleerus keskm temp ja PET, sademed ja actual evapotransp. Ilmselt kujundab seda eri taksonitel sama evol ja ökol mehhanism
Qian XM, El Ashker A, Kottke I, Oberwinkler F. 1998. Studies of pathogenic and antagonistic microfungal populations and their potential interactions in the mycorrhizoplane of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) and beech (Fagus sylvatica L.) on acidified and limed plots. Plant Soil 199: 111-116.mikroseened ECM satelliitsed: T. viride happelisel pinnasel ja MRA aluselisel pinnasel, Tolypocladium, Oidodendron, Cylindrocarpon (omavahel antagonistid)mikroseened ECM satelliitsed: T. viride happelisel pi nasel ja MRA aluselisel pinn s , Tolypocla ium, Oidodendron, Cylindrocarpon (omavahel antagonistid)mikroseened ECM satelliitsed: T. viride ha pelisel pinnasel ja MRA al selisel pinnasel, Tol pocladium, Oidodendron, Cyli drocarpon (omavahel antagonistid)
cDNA arrayde transformeerimine (log2) ja normaliseerimine (lowess, erinevad plottimised)
Phialocephala: kõik dominantsed liigid levinud kogu Põhja-Poolkeral; Sveits liigirikkaim ala. Kooslus ega BD ei korrel geogr, peremehe ega klimaatiliste muutujatega
poud: tamme süvajuured votavad vaid öösiti vett üles ja translokeerivad seda vaid AM ja ECM seente, mitte parasiitide hüüfidesse. Translokatsioon palju efektiivsem ja kaugeleulatuvam risomorfse Cortinariuse puhul kui Cenococcumi puhul. Veevôrdluseks 2 membraanpermeabiilset fluorestseeruvat ainet; Cortinarius suutis kasvada 80 päevase poua järel. Cortinarius ise ei suutnud vett mullast omastada, sest on hüdrofoobne.Cortinarius collinitus, Cenoc cum
tammel Californias: kuiv vs niiske a; nõgu vs kuiv küngas: AM domin kuival aastal kuivas kasvukohas; EcM seentel ja AM-seentel (perek tase) erinevused aastati ja kasvukohati ning EcM vs EmH
Laccaria bicolor, Hebeloma
Hebeloma, Laccaria
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
Rademaker JLW, Louws FJ, de Bruijn FJ. 1998. Characterization of the diversity of ecologically important microbes by rep-PCR genomic fingerprinting.  In:  Akkermans ADL, van Elsas JD, de Bruijn FJ (ed.). Molecular microbial ecology manual, v3.4.3. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. p. 1-27.
ookeanides Ameerika ümber  funktsionaalne metagenoomi-põhine BD on tipuga 20*N ja korreleerub primaarproduktsiooniga. Termin "functional biogeography"
Lõuna-Am lindudel: 1* ruutude kaupa: BD kasvab koos topogr heterogeensusega, sademetega
lagutüvedel: BD kasvab lagunemisastmetega; algul domin va-mä Phellinus spp; EcM seened (Lact tabidus, Russ, Piloderma, Tylospora) mood 10% järjestustest II st. kuni 60% V st. VK arvukus väheneb hilistes st. kuna toitained ammenduvad; 
ARG Nothofagus torikud: Postia, Aurantioporus jms
bakteri Burkholderia ambifaria isolaatide genoomide sarnasuse ruumiline autokorr ulatub kuni 50 m-ni
ordinatsioonid ja Mantel testi mikroobiökoloogias: ülevaade, kasutussoovitused
Orhideede minim. Tekkeaeg 76-84 MAT fossiilide kalibreeringu järgi matK ja rbcL põhjal.
Ruumilise varieeruvuse arvestamine ökoloogias. Proge SAM
bakterite (IGS) ja seente (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerimise polyakryylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?bakt rite (IGS) ja seente (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerimise polyakryylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?
ECM seened toodavad happeid mitte AB: puhverdatud keskkondp ljud vs ECM seened puhaskultuuris, kultuurifiltraadid, puhverdatud keskkond
OrM parasitismi valguses ülevaade
OrM: seemnepaki meetod: nailonitükk+seemned filmiklapi vahel
OrM: Tipularia discolor: seemned idanevad pea eranditult lagupuidus: vaatlus-ja manipul katse. Ka lagupuidu lisamine muuse substraati induts idanemist. Lagupuidus arv saproobne seen, mis stimuleerib, täiskasvanutel monilioidseid rakke tekitav seen, arv Tulasnella
OrM: Tipularia discolor: 1a taimelt lagupuidus eraldati monilioidsete rakkudeg (cf Tulasnella) seen. Eri Tulasnellad eri orhideeliikidelt eelistasid üsna erinevaid agarsöötmeid, enamasti aeglase kasvuga, sageli mood sklerootsiume; Goodyera pubescens: endalt isoleeritud seen suurendab kasvu enim, idaneb ka asümb; Corallorhiza odontirhiza: idanemiseks vaja külmastratif; Liparis: idanemiseks suvaline Tulasnella, kasvu stimul olul paremini vaid samalt liigilt isol seen
Liikidele ja OTUdele geneetilised BIN koodid
mitmed
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na ; CWD: püstitavad olulised küsimused CWD funktsiooni kohtaCWD: püstitavad olulised küsimused CWD funktsiooni kohta
maksasammaldel: Southbya, Cryptothallus jmtmaksasammaldel: Southbya, Cryptothallus jmt
Ericales: erikoidne, arbutoidne, monotropoidne MR. Pyrolatel mantli olemasolu sõltub mullast; Kõik Pyrolaceae liigid on seotud EcM taimedega; Ei ole õnnestunud näidata radioakt C liikumist Salixist Pyrola rotundifoliasse. Arv et Pyrolatel pole MR olemasolu obligaatne
luidete arenemine. N-limit faktor. Vajadus mükoriisa järgi suureneb. Eri kk-des eri tüübid. Pyrola rotundif ssp maritima, Monotropa: esinevad luidete vahel nõgudes alati Salixi läheduses -arv konkreetne side mingite ECM-seentegaPyrola rotundif ssp maritima, Monotropa: esinevad luidete vahel nõgudes alati Salixi läheduses -arv konkreetne side mingite ECM-seentega
Nothofaguse monodominantsed ja segametsadel pole olulist vahet puude koosluses. Kus on palju Nothofagust, seal on tihti ka muid potentsiaalselt EcM puid: Arillastrum, Gymnostoma, Leptospermum
Kamerunist kortikoidid, sh Tom radiosa ja Tom sublil mükoparasiitsed makroseened: Squamanita, Clitocybe sclerotoidea Helv lacunosal; Psathyrella epimyces Coprinus sppl; Volvariella surrecta Clitocybe nebularisel; Rhodocybe stangliana; Claudopus parasiticus (Ent) Clitocybe odoral; Xerocomusparasiticus Sclerodermal -arv et võib-olla toimub parasiteerimine ka mükoriisadel
bakterite BD suurem suuremates Hisp mägijärvedes; liigiline koosseis sarnasem lähemal asuvates. Järvest vaid 1 proov ja DGGE
Casuarinaceae: EcM ja noodulite teke sõltub v palju Casuarina ja Allocasuarina liigist ning mullaomadustest. Allocasuarinal esineb EcM sagemini kui Casuarinal, noodulitega on lood vastupidi. Noodulite teke sõltub paljuski mulla P sisaldusest
Põhja-AUS: eukalüpti hõredad metsad: basaalpinnalt domin EcM puud, juurtel 24-55% EcM kolonis ja 6-22% AM kolonis. süntees paljude liikidega, sh. Elaphomyces, Tylopilus, Gautieria, Gummiglobus, Mesophellia, Nothocastoreum, ZelleroM, Pisolithus, Sclerod, Laccaria, 
varise tüüp mõjutab EcM mood: Banksia lehekõdul ei mood, ent eukalüpti ja akaatsia kõdul moodustab. Cenoc ja Hysterangium levinud mineraalmullas, valged ja pruunid tüübid orgaanika vahel.
EcM taimed AUS kaevanduspinnasel: Allosyncarpia, Asteromyrtus (Myrt), Erythrophloeum (Caesalp., mantel 1-2 kihti, HN pole; Aafrikas VAM), Jacksonia (Legumin, Mirbeliae), Calogyne (Goodeniaceae)
Laccaria ja Thelephora koinokuleerimine oli 12 kuud hiljem parem kui kumbki seen eraldi voi kontroll. Parem igal juhul steriliseeritud agropinnasel. Thelephora ise kasvas paremini nii eraldi kui koos Laccariaga. Eostega tulnud seened nakatasid enim kontrolli ja Laccaria-töötlust (enim levis Thelephora; Inocybe, kottseened). Viljakehad ilmusid Thelephoral 8 kuud, Laccarial ja Inocybel 10 kuud peale inokuleerimist.Lacc ria, Thelephora
Glomales fossiil 460-455 MAT (enne soontaimi!), selle järgi kand-ja kottseente lahknemine kalibr 620-600 milj a t 
AM-seened; morfoloogia ja SSU sekventsid ei kattu
Glomeromycota: uue haru kirjeldus Väikestelt Antillidelt ja Mikroneesiast
Glomeromycota: Geosiphon on arv. Tek AM-eellastest. Paraglomus ((((((Archaeospora+Geosiphon)Glomus A+B) Scutellospora-Gigaspora) Pacispora)Diversispora+Acaulospora) 
sarnasusindeksite jaotus Lactarius, Russula, Amanita
AM-seened; ülevaade SSU fülogeneesist ja erinevate gruppide kirjeldamine
baktritest endofüütidel: tähtsam peremeestaime hõimkond kui geogr kaugus fülogen BDle. AUS-sse introdutseeritud puudel samad endof mis N-Am samal liigil
Phaeocollybia arvatakse patogeeniks, sest kinnitub pikkjuurtelePhaeocollybia arvatakse patogeeniks, sest kinnitub pikkjuurtele
Coprinus Petri tassil moodustamas noiaringe; samuti mütseel muruplatsidel
Neolecta tundub olema juurepatogeen, lõhub juuri ja ka Cenococcumi seenmantlit
xxx turbasamblal ja laanikul
parasiitsed varre-endofüüdid
kottseened, er lihheniseerunud ja polüspoorsed. LSU + SSU + RPB2; 89 taksonit; Pezizales euaskomütseetide basaalne, ent parafüleetiline [arv long branch attr]; v apljudele kõrgematele taksonitele tugev toetus; Baieesia annab kõrgemaid näite kui bootstrap. Hea ka bootstrapi modif kui kasutada mitmeti mõistetavaid aligneeringuid
Elaphomycest seostatakse kuuse juurtega, peetakse parasiidiks
EcM seentele: chipil mitteolevaid liike ei saadud tuvastada; PCR produkti hulga tuvastuslävi 2% koguhulgast!!!
Reich PB, Oleksyn J, Modrzynski J, Mrozinski P, Hobbie SE, Eissenstat DM, Chorover J, Chadwick OA, Hale CM, Tjoelker MG. 2005. Linking litter calcium, earthworms and soil properties: a common garden test with 14 tree species. Ecol. Lett. 8: 811–818.
valgus: varjukartlikud liigid kasvavad kiiremini ka varjus kui varjutaluvad muid aeglased liigid; ruderaalsetel väikeseseemnelistel puudel algne kasv aeglasem, ent peale seemne-toiduvarude kasutamist palju kiirem kui suureseemnelistel puudel
ligniinilagundajad: põhjalik ülevaade ligniini lagundamine: seened, ensüümid, ligniini monomeerid
Acacia Austraaliast introdutseeritud ja eriti kui veel nakatatud Pisolithus albusega, mõjutab mikroobikooslusi ja -aktiivsust, mulla toitaineid (suurendab) ning AM-seente kooslusi Aafrikas
Oribatida kehapinnalt leiti pms mulla mikroseeni LSU põhjal
Atherospermataceae Lõuna-poolkeral. On Nothofaguse matsade alustaimestikus pea kõikjal. Sugukond tek fossilide põhj väh 85 MAT, fülogen järgi u 140 MAT, fossiile leidub ka Euroopas ja Kapimaal. Seemned ei levi hästi. Arv kauglevinud Uus-Kaledooniasse ja NZL 30-50 MAT AUSst. 
MIC: Maximal Information Coefficient - põhine analüüs, et tuvastada seoseid suurtest andmemassiividest - eriti kasutatav nn co-existence analüüsides
Network-anal: väljasuremised on mittejuhuslikud; fülog ja ökol distants on tugevasti korreleeritud networkis tolmeldajate vahel; loomadel fülogneetiline signaal tugevam; ; lähedaste liikide roll networkis on sarnane
Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale
MRA vanad kultuurid (Melini oma määramata) nimetati Phialocephala dimorphosporaks
ITS1F-4; RFLP liigisisene varieeruvus olematu v a seal kus ennegi kahtlustatud krüptilisi liike
Korsika Quercus ilex-Arbutus: 4 a jooksul Domin Laccaria laccata, Lact chrysorrheus, Inocybe tigrina. Liigirikkaimad perek Russulaceae, Cortinarius s.l., Amanita, Inocybe. Väga suur viljakehade levik ja liigirikkus lagupuidust 0-1 m eemal, mõned eelistasid gäppe, mõned Arbutuse või Quercuse tüve lähedust; Sama liigi poolt moodust viljakehade laigud 20 -200 m2, enamus liike agreg. Spetsialiseerunud liikidel (25%) viljakehade prod 10% 
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
invasiivsed paljasseemnetaimed - pea eranditult Pinaceae ja Araucariaceae-Podocarpaceae; teistest paistavad andmete põhjal olulisel kohal EcM puud
sissetoodud metsanduseliikide omadused: parem puit, kiirem kasv, lihtsam majandamine, seemnete/seemikute saadavus, suurem resistentsus kohalikele seen- ja putukkahjuritele. Soovit pikemas perspektiivis asendada vähem invasiivsete liikidega või mitteviljuvate rassidega
Rhamnaceae: EcM Austraalia Rhamnaceae-Pomaderreae (sh Pomaderris, Siegfriedia, Cryptandria, Trymalium, Spyridium) mood monofüleetilise rühma, mille sõsarperek on Ceanothus
Laccaria, Scleroderma, Cantharellula
Boletus parasiticus!!!, Astraeus, Scleroderma spp, Thelephora sünt. Ja kirjeldused Langermannia gigantea, Lygoperdon ja Tapinella atrotomentosa ei mood EcM 
vs Actinomycetes Petri tassil
saarte biogeograafia edasiarendus väikeste antillide ja lindude näitel: levimine>kolon>nishid>ekstinktsioon; edasilevik
taimesuguk vanuse ja liikide arvu vahel pos seos; suguk vanuse mõõtmine esmaleidude põhjal fossiilidena on ebakorrektne. Liigirikkus sõltub enim suguk. Ökoloogilisest paindlikkusest (levimisvormid, puitumine, temp taluvus)
lokaalne BD sõltub regionaalsest BD-st (ränne). Liikide vahetus lokaalsete paikade vahel on asümm, sõltub ajalool faktoritest. Väiksema BD alale on kergem minna, ekstinkts minim; ökoloogiline e f-naalne BD on suurem suurematel aladel. Kiire evolutsioneerumine äärealadel subopt tingimustes eraldatud pop-des suure sex valiku korral. Mitmekesisemates kooslustes rohkem vanu evol-harusid ja liike neis. Hoiduda ebaühtl liigikontseptsioonist
globaalsetes liigirikkusmustrites on lokaalsed ja regionaalsed tasemed väga tihedasti seotud. Enim mõjutavad liigiirikkust ajalool ja geogr protsessid; vaja oleks analüüsidesse kaasata fülogeneetilised seosed, pop-struktuur ja ekstinktsioonid
Limacella spp. NZL: Podocarpuse-segametsas ilma EcM puudeta Limacella spp. NZL: Podocarpuse-segametsas ilma EcM puudeta
Gaboni ja Kameruni lääneosa metsad, eti Montsde Cristal on tähtsad vihmametsa refuugiumid eriti Caesalpiniaceaele (sh paljud EcM liigid)
Rhizopogon, Suillus, Pisolithus, Thelephora
Cystoderma ja Agaricus sp stimul männil dihhotoomset juure harunAmanita muscaria, A pantherina, Lactarius deliciosus Collybia dryophila tapab männi idandeidCollybia dryophila tapab männi idandeid
Suillus collinitus
Riley R, Salamov AA, Brown DW, Nagy LG, Floudas D, Held BW et al. 2014. Extensive sampling of basidiomycete genomes demonstrates inadequacy of the white rot/brown rot paradigm for wood decay fungi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111: 9923-9928. vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
glomaliin: ülevaade
ruderaalid
oksalaat: Lact subdulcis prod. 100x rohkem kui Xerocomus välitingimustes
eksootiliste patogeensete seente introduktsioon: näidisliigid, nende päritolu, kahju jms. Nii munasseened, kottseened kui roosteseened. Tingimused epideemiateks eksootiliste patogeensete seente introduktsioon: näidisliigid, nende päritolu, kahju jms. Nii munasseened, kottseened kui roosteseened. Tingimused epideemiateks
Kobresia on pisike rühm perek Carex sees. Sõsarliik Carex pauciflora (sect unciniaeformes)
Ceratobasidium obscurum on tegelt Thanatephorus ega seostu orhideedega nagu väidetud CurrahEtAl1987
Amphinema angustispora sp nov pannaldeta hüüfod!
Tulasnella, Thanatephorus jt heterokandseened Korupis
geostatistika autokorrelatsiooni korral
keriloomade ruumiline autokorr 54 m UNIFRAC baasil; OTU-põhiselt on kõik proovid üksteisest väga erinevad
lepaseentel Lactarius, Alpova ja Alnicola - paljud liigid spetsiifilised lepa alamperekonna kaupa. Kõik üleminekud on toimunud A. viridisele, aga mitte viridiselt; Alnicolas väga palju krüpt liike, mida toetab 3 geeni andmed. Koevolutsiooni asemel on ilmselt tegu hüpetega ühelt alamperekonnalt teisele
nematoodidel ITS peetakse ebasobivaks kuna indiviidi-sisene polümorfism ja liikide-vah indelid, mis segavad align; 
MrBayes 3: baieesia tüüpi fülogeneesikäsitluse lühiülevaade. LINK programmile
Ronquist F, Teslenko M, van der Mark P, Ayres D, Darling AD, Höhna S, Larget B, Liu L, Suchard MA, Huelsenbeck JP. 2012. MrBayes 3.2: efficient Bayesian phylogenetic inference and model choice across a large model space. Syst. Biol.  61: 539-542.
5S rDNA paikneb seentel jt organismidel paljude koopiatena genoomis laiali. Tek ebavördse krossingoveri tulemusena ja võivad muut pseudogeenideks. Koopiad võivad olla üsna erineva järjestusega.




USA, ENG, JPN: Alnus, Myrica, Shepherdia (Elaeagnaceae) mood EcM ja AM; Dryas ja Comptonia mood vaid EcM. Protokoll mõeldud AM tuvastamiseks. EI illustr.
Probalign: efektiivne aminoh aligneerija
Archaeorhizomycetes = SCGI; saproobid, väga tihti juurtel; hüüfid ühe- või multituumsed
Piloderma fallax, Hebeloma crustuliniforme
eriseened eelistavad kasvada ja sünteesivad oksalaati erimineraalidele eriintensiivsusegaCortinarius gl ucopus, Piloderma pp, Suillus bovinus, Paxillus involutus Mycena galopus
liikide kooseksist hüpotees: keskmise häirimise teooria: liigid pysivad koos tänu häiringutele teat aja tagant. See võimaldab ruderaalidel levida ja C-strateegidel mitte-häiritud aladelt ruderaale välja tõrjuma. Häiringud vahelduvad ajas ja ruumis. Kui on laigusisene kooseksist, peab olema ajalised erinevused (nt seemnepank)
Taimaal mükohet orhideed seostuvad paljude EcM seentega. Aphyllorchise caudatall on Russulaceae, Theleph, Clavulina; A. Montanal Russulaceae 66%, Tom, Seb ja Clavul; Cephalanthera exigual vaid Theleporaceae jt on saproobid v Helotiales
Epipogium aphyllum: FRA, RUS, JPN - Inocybe spp, vaid ühes kohas Hebeloma sp.; 
SCAR praimerite konstrueerimine AFLP ja minisatellit-probede ning sekveneerimise põhjal Tuber magnatumile viljakehade baasil. Kuna viljakehas olevad eosed ei ole heterosügootsed, samas eri viljakehad on, arv. tegu iseviljastamisega (nagu T melanosporum)Tuber magnatum
Rubini A, Belfiori B, Passeri V, Baciarelli Falini L, Arcioni S, Riccioni C, Paolocci F. 2011. The AD-type ectomycorrhizas, one of the most common morphotypes present in truffle fields, result from fungi belonging to the Trichophaea woolhopeia  species complex. Mycorrhiza 21: 17-25.
Rubini A, Belfori B, Riccioni C, Arcioni S, Martin F, Paolocci F. 2011. Tuber melanosporum: mating type distribution in a natural plantation and dynamics of strains of different mating types on the roots of nursery-inoculated host plants. New Phytol. 189: 723-735.
Paxillus involutus
22-28 bp oligod -vastavate PCR praimerite komplementaarid; tulemused arusaamatu
137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas mullas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis
Guajaana mägismaa on biodiv hotspot, kuna on võimaldanaud jääaegadel taimedel pidevalt üles-alla liikuda. Samas eri mäed on eraldatud, võimaldades allopatr. Liigiteket
Chaetospermum camelliae ja C. Artocarpi Taimaalt on lähimad sugulased Craterocollale Sebacinales sseltsist
palju juhuslikke, ei tehta vahet
eri männiliikidel Rhizopogon: mõnel idaneb rohkem liike kui teistel, ent peremehe spetsiifikat ei esine. Alade kaupa märksa suuremad erinevused
AM seente spets praimerid uued: Glomus cf intraradices ja Archaeospora sp kolonisatsioon podokarpuseliste juuremügarates
seente ITS kasvab eksponentsiaalselt, eriti mittetäielikult annot. Annoteerimata sekventsidest 58% väidet avaldamata; 38% oli peremees, 55% isolats-allikas
Inocybe: kiudloor tekkis hiljem; evol. Stabiilsed tunnused on ka eoste kuju, pH eelistus, lehtpuude vs okaspuude eelistus, cys seinapaksus
Hebelomatae: EcM rühm 60+-14 MA vana
EcM harud Agaricales tek eri aegadel varakriidist (Hygr) kuni paleotseenini. LSU või ITS põhjal. Erinev evol-kiirus markergeenil rühmade kaupa
Inocybe geenipanga põhjal: Geenipangas domin Russ-Lact ja Cort ja Tom-Thel identifitseerimata keskkonnasekventsid. Inocybe mõnel liigil ITS v varieeruv. Mallocybe ja Inosperma sekventsid puudusid, mida seletati asukohamaade vähese uurituse või NM-eluviisiga. 37% sagedastest DNA järjestustest pärines eri kontinentidelt. Parim ITS barcoding vahemik on 96-97%. Inocybe on identif ka rohujuurtest, mida arv et see on kas mullast või mõnel liigil on ka säärane mitteobli EcM eluviis.
Thelephora Thelephora
Coltricia-Coltriciella -enamasti seotud lagupuiduga või põlenud puiduga
Hebeloma radicans jms korjustel
vs morfotüpiseerimine: kattusid enamasti kergelt tuntavate liikide puhul, ent ei eristanud Rhizopogone
Melampyrum oli palju parema kasvuga ja reprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei takist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teket
Suilluse ja Boletinuse sünt. EcM Larix laricinal
Uapaca paikneb suguk Phyllanthaceae. Konkreetseid sõsarliike pole. Kõrvalartiklis sõsarperek. Spondianthus Aafrikas
Coccoloba sõsarrühmaks Eriogonoideae + Ruprechtia-Triplaris
xxx
AM BD uurimiseks sobib paremini molekulaarne vs eoste morf jr metoodika, sest sporulatsioon esineb vähestel ja morf on konservatiivne. Kas eelistada liigisisest BD rühmasisesele Bdle? AM liigikontseptsioon; erinevate v erin tuumade olemasolu AM eostes
õistaimede radiatsioniaja hindamine mol kella baasil: 18S (180 MA) ja rbcL annavad eri tulemuse. rbcL 1+2 (200 MA) vs 3. (90 MA) koodon annavad v erineva tulemuse. Kõik variandid erinevad mol kella konstantsusest. Suured erinevused tulid ka taksonite valikust, kus mõnel esinesid pikad harud. 95% usalduspiiri kasutamine. Iga kasuttav geen tahab oma evol mudelit
superpuud: meetodid, vead; bootstrap vs Bayesia meetodid; visualiseerimine, VIITED
metoodika probleemid: outgroup, geenide mittekonvergentsus, aeg, lahendused, taxa sampling
ultrameetriliste puude konstr: molekulaarse evol eri kiiruste arvesse võtmine
14 nu radioakt märgistatud oligod; iga seene 28S rDNA kanti membraanile eraldi ja hübridiseeriti eraldi; vale-positiivseid pole, vale-negatiivseid ca 25%
ECM seente nitraadi reduktaas: NH4 juuresolek ei mõjutaRussula, Lactarius, Gymnoboletus, Amanita
Põhjapoolkeral loomade biogeo: tektoonika ülevaade. Enim vikariantsusi Eur --> Aasia vahel ning NW-Am -->NE-Am vahel. Paleotseenis kasutasid loomad pms transatlantilist Thulea silda >50 MAT. Beringi sild varajases faasis oli vähetähtis, ent oluline peale 20 MAT. 30 MAT tungisid üle kuivanud Turgai lahe Aasiast Euroopasse loomad, mis arvEur väikuse ja paljude saarte tõttu minetasid varasemad asukad. Aasia ja NE-Am ning Eur ja NW-Am disjunktid on v vanad ja tek enne Thulea silla katkemist. Ei saa väita, et NE-Am ja Aasia vahel oleks liikide suunaga liikumine. Eur-NW-Am disjunktid tek samuti arv üle Thulea silla, ent NE-Am surid välja
Kanaari saarte kesksaared on liigirikkaimad suure kõrgus-ja kliimavööndite rohkuse tõttu. Bayesi meetodiga hinnatud
Lõuna-poolkeral taimed vs loomad. Mustrid väga erinevad. Loomade rühmad tihti märksa vanemad kui taimerühmad. Taimedel domin levik (AUS, NZL) S-Am; loomadel (SS-Am, AUS) NZL jm. Mõjutada võisid läänetuuled ja ürgsed saarestikud
Scleroderma Burkina Fasos - peremehe spets pole
Burkina Faso: Afzelia, Isoberlinia, Brachystegia, Uapaca, Monotes: viljakehadena Boletaceae, Russulaceae, Sclerodermataceae, Amanita; paljudel peremehe-spets. Sünt. EcM Scleroderma spp vs Isoberlinia, Afzelia, Brachysegia ilma peremehe-spetsiifikate. Tubosaeta brunneoseta ei mood EcM.Burkina Faso: Isoberlinia, Brac ystegia, Uapaca, M notes: pms Bol t ceae, Russulaceae, Sclerodermataceae, Euagarics. Paljudel sünteesitud ka EcM puhaskult
sümbioos vs mutualism: terminoloogia, teaduse areng, ajaloolised ja kaasaegsed käsitlused
Sarand I, Haario H, Jorgensen K, Romantschuk M. 2000. Effect of inoculation of a TOL plasmid containing mycorrhizosphere bacterium on development of Scots pine seedlings, their mycorrhizosphere and the microbial flora in m-toluate-amended soil. FEMS Microbiol. Ecol. 31: 127-141.
Sarand I, Timonen S, Nurmiaho-Lassila E-L, Koivula T, Haahtela K, Romantschuk M, Sen R. 1998. Microbial biofilms and catabolic plasmid harbouring degradative fluorescent pseudomonads in Scots pine mycorrhizospheres developed on petroleum contaminated soil. FEMS Microbiol. Ecol. 27: 115-126.Suillus bovinus, Paxillus
seentel: EcM kitsam liikide areaal kui saproobidel. EcM sõltub rohkem sama peremeestaime olemasolust, saproobidel kliimast ja geogr kaugusest




Picoa: P. Lefebvrei ja P juniperi on Geopora spp; Pic carthus = Leucangium; P. Pachyascus = Imaia gigantea; 
Wilcoxina mikolae ECM kuusel (P mariana) ja kasel (B alleghaniensis) sünteesitud: palju lima, mantlil tüüpiline limane saagjas str, juurekarvad alusel olemas; kuusel õhuke mantel 1 või enam kihiga, HN norm, rakusis kolonis pole;kasel ka 1. jrk külgjuured ECM, paks mantel, norm HN, rakusis kolonis pole
mikroseente ja teiste mikroeukarüootide mitmekesisus inimese soolestikus pasa põhjal: kultiv-ja mittekultiv annavad v erin tulemusi: Candida vs Blastocystis spp. Ka Psathyrella candolleana ja Ceratobas sp.
mikroseened vanal klaasivärvil: Pleosporales, Onygenales, Verticillium, Dothidealesmikroseened vanal klaasivärvil: Pleosporales, Onygenales, Verticillium, Dothideales
ITS9 -LSU1221 (uus) : uued kottseente harud tundramullas. Märgatavad erinevused talve-kevade ning suve vahel. Molekulaarne diversiteet. Ka ACE ja Chao1 indeksid uued kottseente harud tundramullas. Märgatavad erinevused talve-kevade ning suve vahel. Molekulaarne diversiteet. Ka ACE ja Chao1 indeksid
Oribatida: evol 570 MAT, radiats kambriumis
Orchise liikide OrM sümbiondid vs nende hübriidi sümbiondid: viimasel samad sümbiondid, ent veidi kitsam peremees-ring. Hübriidil puuduvad tolmeldajad, miska kohasus sellepoolest väiksem
Laccaria, Suillus patogeenid: Fusarium, jt
taimede BS mõj muude maismaaorg indiviidide arvu  ja BDd. Mõju tugevaim herbivooridel , vähim omnivooridel; Maa peal on peamine mõjutaja taimede biomass, maa all mitte; Efekt kõrgematele troofilistele rühmadele läbi otseste toiduallikate.
15N sisaldus kasvab mulla toiduahelas ylespoole (3-5 lyli). Sama liigi d15N muster oli sama eri mullahoris -arv et liiguvad eluea jooksul ringi. Vihmaussid eristusid toidu ja elupaiga jargi
vihmaussid: 3 erifunktsionaalset tüüpi, tüübisiseselt enam-vähem redundantsed; suurem funktsionaalne ja ka liigiline mitmekesisus suurendavad potentsiaalset katabolismi, vähendavad tegelikku katabolismi, endogeilised vähendavad mikroobide biomassi, epigeilised suurendavad
hooghännalised toituvad eri saproobide peal eri eelistusega. Melaniin ei mõjuta. Kahel hooghännalise liigil sarnased eelistused. Paljunemise edukus üldiselt ei sõltu toitumiseelistustest; vilets toksiine tootvatel ja funktsionaalse melaniini geeniga Aspergilluse tüvel. Segadieedil suurim reprod saavutus arv eri ress tõttu
Seemnelevitajate ja taimede vürgustike modulaarsuskasvab pooluste suunas. Parimates mudelites seostub MAT ja MAT-Cvga; kvantitatiivne modulaarsus on palju parem mõõde kui binaarne modulaarsus
DOTUR: genereerib OTUsid sekventside omavah distantsi põhjal Jukes-Cantori algoritmi järgi, põhinedes eelnevatel aligneeringutel. Võimaldab OTUsid defineerida erinevatel identsustasemetel. Lisaks Chao1 liigirikkuse hindamine. Pakuvad, et Chao1 kõikumine ei tohi olla 2.5% (stabiilsuse kriteerium) järjestikustel näitudel. EI TOHI kasutada silendatud kõverat ega seega permutatsioone
S-Libshuff -võrdleb erinevaid sekventsi raamatukogusid omavah geneetilise distantsi järgi. Kiire ja efektiivne versioon. C++ keeles UNIX masinal, sisseehitatud mitmese võrdluse test
fülostatistika pakettide võrdlus. Erinevatel eri eesmärk: HOMOVA - molekulaarse erisuse homogeensuse test (nt agregeerituse korral); AMOVA - osakoosluse erinevus kogukooslusest; UNIFRAC - koosluste vaheline fülogeneet erinevus (ühe koosluse kiirem evolveerumine teisest ja eri harude kallutatud esinemine). LIBSHUFFID jms pole eriti võimsad. Unifraci indekseid ei saa usaldada
koosluste konvergentsiuuringud vaja replitseerida. Lugeda kas kindel arv isendeid või st ploti suurus + rarefaction. 
Schmid M, Hartmann A. 2007. Molecular phylogeny and ecology of root associated diazotrophic alpha-and beta-proteobacteria. In: Elmerich C, Newton WE (eds.). Associative nad Endophytic Nitrogen-Fixing Bacteria and Cyanobacterial Associations. Springer, Berlin, 21-40.
RAPD majaseentele: Serpula lacrymans-väike gen.var.; S. himanthoides & C.puteana -suur gen var; lühikesed praimerid, madal annealing temp 36o
guaanosaarel taimed omast efektiivselt kusihapet ja ammooniumi. Taimedel üsna erinev 15N ülesvõtt, Pisonial sh suht madal -arv. Tomentella pole eriti efektiivne
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
klasterdamine algoritmid single, average, complete linkage, UCLUST, CD-Hit: Sanger SSU peal annab ökoloogiliselt kohesiivsemaid tulemusi complete linkage ja viletsamaid single linkage. "Habitat" aspektist oli parim threshold 97%; ökoloogilise temini koa pealt 98-99%.
koguliigirikkust ennustavate indeksite võrdlus
lestad: eri liigid eelistavad eri seeneliike. Vahet pole EcM, ErM ja sapro seentel ega melanis vs mittemelanis seentel. Arv ei eelistata v kiirekasvulisi ja pikkade hüüfidega seeni, sest nendesse jäädakse jkinnilestad: eri liigid elistav d eri seeneliike. Vahet pol  EcM, ErM ja sapro seentel ega melanis vs mitt melanis seentel. Arv ei eelistata v kiirekasvulisi ja pikkade hüüfidega seeni, sest nendesse jäädakse jkinnilestad: eri liigid elistavad eri seeneliike. V h t pol  EcM, ErM ja s pro see t l ga melanis vs m ttemelan s entel. Arv ei eelistata v kiirekasvulisi ja pikkade hüüfidega see i, sest nendesse jäädakse jkinni
Dothideomycetes: Dothideomycetidae ja Pleosporomycetidae (sh Cenoc, Ord inc.sedis - sõsarrühm Glonium). Patogeenid tek saproobidest, magevee ja ookeaniharud tek maismaaharudest
tüüpeksemplaride ja liiginimede kokkuviimine INSDs
Schoch CL, Seifert KA, Huhndorf S, Robert V, Spouge JL, Levesque CA, Chen W, Fungal Barcoding Consortium. 2012. Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for Fungi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109:6241-6246.
Ascomycota 6 geeni baasil: parimad RPB2 ja RPB1; lihheniseerumine tek 4-7 korral ja kadunud 1-2 korda; VK tek 2 korral (2. Neolecta); Laboulbeniomycetes on SordM sõsarrühm; lihhenis seened pole basaalsed - pigem saproobid on.
Geoglossomycetes, kottseente klassiülesed ühikuta taksonid
Caesalpinioideae: mõned EcM perek-grupid levinud nii Aafrikas kui S-Ameerikas (nt Intsia -Afzelia-Brodriguezia (L-Am); Dicymbe-Polystemonanthus). Aldina on lähedane perek Cordyla (Aafr -L-Am disjunkts.). Suguk. On tek arv paleotseenis kuivade hõrendike aladel. Levimine pms seemnetega. Sukulentide bioomist on suguk levinud teistesse, ent v harva tagasi (arv kuivataluvuse tõttu). Üksikud levikuepisoodid on põhj. endeemide rohkust
quantPCR Piloderma fallax vs hüüfide otsene loendamine. Väga tähtis on inhibiitoritevaba DNA Piloderma fallax
lehe-endofüüdid on rikkad sekundaarsete metabolismiainete pooolest. Taimedes patogeenid induts väiksemat metaboliitide hulka kui endofüüdid. Mõned seente metaboliidiid inh fotosünteesi
endofüüt Pezicula sekundaarmetaboliidid. Mida patogeensem on seen, seda lühem on latentsusperiood
puuvoorikutes 47-67 protsenti Cst tuleb peremeestaimest; v tugev korrel puuvooriku ja peremehe 15N vaartustel. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiksem kui C4 peremeestaimedel, ent 10 promilli vaiksem kui CAM Taimedel
Geosiphon
Schüßler A, Walker C. 2010. The Glomeromycota: a species list with new families and genera. Schüßler A, Walker C, Gloucester, Published in libraries at Royal Botanic Garden Edinburgh, Kew, Botanische Staatssammlung Munich, and Oregon State University; electronic version freely available at www.amf-phylogeny.com.
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
ress jagamisel põhinev mutualismi-protokooperatsiooni mudel kus on vaja, et organismid spetsialiseeruksid mingi konkreetse ressursi kättesaamisele. Hiljem toimub ress-de vahetus. Suureneb mõlema fitness. Eeldus: org-del on erinevad ress-vajadused ja väiksemadki erin ress omastamises, madal petmine, transpordi madal hind. Seene P saamise ja taime CO2 hanke näide. Seletab, miks ECM-seened ei kasva kõrge P juures ja miks neile meeldib kõrge CO2
18-20 nu oligonu probed eraldi; nii PCR-amplifitseeritud kui kogu-16S rDNA hübridiseerimine (min limiit 10e7 rakku/g), head tulemused + FISH
18S: eri praimerid + SSCP: kultuurist samal bakteril kuni 4 eri 16S rDNA alleeli. Mõni domään rDNAs varieeruvam kui teine; eri praimeritega saab DNA segust kätte eri liigid
SSCP ühes bändis sisaldub mitukümmend liiki, arv suurem hulk on DGGE ja TGGEs
Aleuria, Aleurina, Sowerbyella taksonoomia
Nothofagus ja tema parasiidid on kongruentselt levinud austaalises; siiski siin-seal seletamatud erinevused
FastGroup: sekventside organiseerimise ja omavahelise võrdluse programm. Nõuab sekventsidele ühtlast pikkust ja head kvaliteeti
invasiivsel Hypericumil P-Ams sissetoodud populatsioonidel  väiksem sõltuvus sümbiontidest kui euroopa populatsioonidel. Katse vaid Glomus mossega
anamorfsed seened -pms kottseened, vähem kandseened. Morfoloogia, sellepõhine taksonoomia + esimesed molekulaarsed parandused. Osadel kottseene rühmadel unikaalsed anamorfid. Nematoodide püüdmise moodustised: nii mitmetel kott kui kandseente rühmadel
kuuse mikropropagatsioon: juurdumiseks IBA parim (10 min 1/1000 IBA parim)
lepa lisandumine kooslusse muudab oluliselt mikroobide ensümaatilist profiili lepa lisandumine kooslusse muudab oluliselt mikroobide ensümaatilist profiili
Sebacina spp
IGS1 heteroduplekside moodustumine tandemjärjestuste tottu Laccaria bicolor
Epipactis microphylla: Tuber spp, Pezizales spp, Russula sp, Hysterangium spp, Sebacina sp, Tomentella spp, Elaphomyces spp (?). Noorte ja vanade taimede sümbiondid kattuvad; ühel taimel kuni 5 eriliiki. Osasid leiti ka ECM tippudel
taime ja seene vaheline sümbioos, sealhulgas samblikud (polüfüleetiline)
Laccaria
Laccaria
www: mükoheterotroofid ja miksotroofid: ülevaade: EcM võrgustikud -nendega seotus, spetsiifilisus ja ekspluateerijate tekemükoheterotroofid ja miksotroofid: ülevaad : EcM võrgustikud -nendega seotus, sp tsiifilisus ja ekspluateerijate teke
miksotroofsed taimed: arv. C-toitumine on tek N ja P toitumise käigus pooljuhuslikult
Sebacina spp orhideedel
Leccinum duriusculum
maksasammaldes endofüütsed seened mood palju erinevaid struktuure. Tõenäoliselt pole need igivanad, vaid suht uued. Ka paljud seenerühmad on nooremad kui maksasamblad. Arv assots tek konvergentselt maksasammaldes endofüütsed seened mood palju erinevaid struktuure. Tõenäoliselt pole need igivanad, vaid suht uued. Ka paljud seenerühmad on nooremad kui maksasamblad. Arv assots tek konvergentselt 
tundras saprotroofsed kottseened: BD ei muutu, ent soojenemise mõju on kooslustele suurem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanorales, Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  kliimamuutused tundras saprotroofsed kottseened: BD ei muutu, ent soojenemise mõju on kooslustele suurem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanorales, Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  kliimamuutused undr s aprotro f ed kot seened: BD i mu tu, ent oojen mise mõju on kooslustele u rem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanor l , Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  
Rhizoctonia: parasiit vs sümbiont
esteraas, lakkas, PPO, isotsüümanalüüs Suillus
Suillus, Paxillus parasiitne Rhizoctonia
Laccaria, hebeloma, Paxillus
viljakehade levik; vs ECM seened: noores metsas saprotroofide diversiteet suurem, mass väiksem, ECM seentel vastupidi
Penicillium nodositatum: ITS-RFLP 2234T (ITS1) ja 3126T (ITS4 analoog); RAPD 10meeridega
mullamikroobide biomassi glob skaalas seletavad paremini MAP, evapotransp, MAP/Eto x MAT! N ja pH vähemolulised, ent mudelis sees
mikroarray tüüpide ülevaade. Seente ja bakterite tuvastamiseks kastutatavate head ja vead. Oligote pikkuse ja täpsuse probleem. Arv et väga laiaskaalalist uurimust ei saa arraydega teha. RNA vs DNA arrayd annavad v eri tulemusi
mulla mikroja mesofauna redundantsus: funktsionaalsne redundantsus olemas, ent liikidel ilmselt erinevad ökol tolerantsid, mistõttu tegelikult redundantseid liike pole. Suurt liigirikkust võib stimul omnivooria lisaks heterogeensusele ja ress rohkusele ja multidimensionaalsusele
Suillus, Hebeloma
Shahin O, Martin-St. Paul N, Rambal S, Joffre R, Richard F. 2013. Ectomycorrhizal fungal diversity in Quercus ilex Mediterranean woodlands: variation among sites and over soil depth  profiles in hyphal exploration types, species richness and community composition. Symbiosis 61: 1-12.
Tuber aestivum Soomes
OrM: troopilistel rohelistel orhideedel isoleeriti juure endofüüdid. Nendeks pms Tulasnella/Epulorhiza ja Ceratobasidium aff. Cornigerum. Mõl. Rühmad stimul seemnete idanemist vaid mõnedel orhidee liikidel. 
India seenestik, originaalandmed Madhya Pradesh )Kesk-IND): W Ghat-Dipteroc, W-Himal-Pinaceae,Fagaceae, MP-Shorea domin russ-lact, amanita, boletus; Himaalajas ka Cort ja Hygroph. MPs Cantharellus tropicalis assots Dendrocalamus bambusega
Ceratobasidiaceae, Tulasnellaceae AG-kaupa. Ceratobasidiumil AG-sisene variatsioon tavaliselt <7% ITSis
multi-tuumsed Rhizoctoniad (Thanatephorus ja Waitea teleomorfid): geenipanga ITS sekventside meta-analüüs. Õigem taksonoomias kasutada mitte AG-sid vaid AG subgruppe. Orhideede mükoriissed OrM seened kuuluvad AG6 ja AG12. Barcodingut ei saa rakendada, sest subAG-de sisesed ja -vahelised erinevused oluliselt kattuvad. SubAG sisene sarn al 81%. Arv et sekventsid , mis on >95% identsed kuuluvad samasse AG-sse või subAGsse.
Tomentella sp Pisonialt: Nitraadi reduktaasia akt v väike nagu Tylosporal, mis on väiksem kui enamus EcM seentel, Pisolithusel kõrge. Kõik tootsid glutamiini süntetaasi +-samapalju
Pisonia grandis mükobiont; VIITED
Tuber melanosporum
vs saprotroofid vs ECM-seened
Shefferson RP, Cowden CC, McCormick MK, Yukawa T, Ogura-Tsujita Y, Hashimoto T. 2010. Evolution of host breadth in broad interactions: mycorrhizal specificity in East Asian and North American rattlesnake plantains (Goodyera spp.) and their fungal hosts. Mol. Ecol. 19: 3008-3017. Goodyera: enamik assots. Ceratobasidiumiga: enamik liike seotud vaid mõne seeneliigiga. Laia pm-ringiga taimeliigid pärinevad kitsa ringiga liikidest - tek 2 korda iseseisvalt
Eestis tuhamägadel vs looduses: Orchis militaris -Tulasnella 1 spp kõikjal; Dactylorhiza baltica: Ceratobasidium albasitensis kõikjal; Epipactis atrorubens: tuhamäel Geopora sp., looduses Trichoph woolhop ja Tulasnella sp (arv nonEcM
Cypripedium spp orhideed Eestis ja USAs -kõik seotud vaid 2 klaadi Tulasnellaga ilma geogr mustrita; palju Phialophora-endofüüte, mis on arv patogeenid; C. Californicumil ka 3 isolaati CeratobasidiumitCypripe umi  palju Phia ophora-endofüü e, mis on arv pat geeni ; C. Californicumil ka 3 isolaati Cer tobas diumit
pealiskaudne tumepr Tomentella morfotüüpide kirjeldusB letus edulis, X rocomus subtomentosus, Suillus luteus, Amanita muscaria , Paxillus involutus, Cenococcum EcM sünt; Macrolepiota procera, Phallus impudicus, Lycoperdon gemmatum, Agaricus campestris ei õnnestunud.
globaalse soojenemisega toimub maismaapinna ja ookeanipinna kuivenemine, kuna suureneb õhu segunemine madalamates atmosfäärikihtides
22. sajandiks on kõik kooslused maismaal muutunud kuivemaks peale alade Indias ja Põhja-Aafrikas; 
Gnetum: veget. Paljundamine juurutades: 250 ug IBA opt; parim substraat peenliiv v saepuru; suurem lehepind on parem
oksalaat: valge-vs pruunmädaniku seened. Selget vahet pole. Eriliikidel väga erinev. Va-mä seentel oksalaadi dekarboksülaas, mis ei lase suurtes kogustes tekkida. Tekib oksaloatsetaasi ja glüoksalaadi oksidaasi tulemusena. . Vastuoluliselt teistega arvavad, et oksalaat inhibeerib ligninaase, seevastu va-mä seened lakaaside ja oxac dehüdrogenaasi abil hoiavad tasakaalu. OXAc lisaks Mn kelaator.
Shimura H, Sadamoto M, Matsuura M, Kawahara T, Naito S, Koda Y. 2009. Characterization of mycorrhizal fungi isolated from the threatened Cypripedium macranthos  in a northern island of Japan: two phylogenetically distinct fungi associated with the orchid. Mycorrhiza 19: 525-534. Cypripedium JPN: Tulasnella 2 spp, mis pole lähedased
Cenococcum sp. Ülevaade, viited
Sieber TN, Grünig CR. 2006. Biodiversity of fungal root-endophyte communities and populations, in particular of the dark septate endophyte Phialocephala fortinii s.l.  In: Schulz BJE, Boyle CJC, Sieber TN (eds.). Microbial root endophytes. Springer, Berlin, pp. 107-132.
lehe-endofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseened üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproobid nafu Fomes foment võivad olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud endof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemistlehe- ndofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseene  üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproob d nafu Fomes foment võiva olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud e dof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemist
Cryptosporiopsis brunnea ja C. Ericae spp nov- CAN, kumbki ei mood ErM
EcM võrgustikud: C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
palju:juhuslikud,ei tehta vahet
Simard SW, Martin K, Vyse A, Larson B. 2013.  Meta-networks of fungi, fauna and flora as agents of complex adaptive systems. In: Messier C, Puettman KJ, Coates KD (eds.) Managing Forests as Complex Adaptive Systems. Oxon, UK: Routledge. Pp. 133-164.
Paxillus
ebatsuugal: läbikaevatud juurtega (trenched): MRA (Phialocephala), Rhizopogon, E-strain (Wilcoxina), Amphinema -mitmed RM tüübid; kontroll: MRA, E-strain jt siledad tüübid. Oluline erinevus vaid Rhizopogon
ühel haploidsel seeneindiviidil mitukümmend SSU, ITS, LSU tüüpi. Enamus unikaalsed punktutatsioonid, mis üle geenide juhusl jaotunud. Eriti domin A>G transitsioon. ILMSELT kloneerimisvead
Filipiinidel: domin Boletus; Suillus koos sissetoodud ja origin-mändidega; Paxillus rubicundulus lepal; Scleroderma, Ramaria (Dipteroc); Thelephora (1); Amanita (15); Russula (1), Coltricia (1), Albatrellus(1 Pinus indig)
isosüümide analüüs Pisolithus, Scleroderma
Manause läh üleujutatud aladel (tumeda, toitainevaese settega, happeline pind) EcM taimed domin: Aldina ja Swartzia (, Macrolobium?). Seened üleujutuste vahepeal vihmaper algul märtsi II poolel. Koosseis arv ujutuste stressi tõttu väga vaene -vaid Amanitaceae, Russulaceae ja Boletaceae. Seened saavad arv hapnikku ronides mütseeliga mööda tüvesid või juurte kaudu. Seeneliigid v erinevad vrd lähedal oleva kuiva maa metsadega. Ka taimede koosseis täiesti erinev 
Lõuna-Ameerika põhjaosas: Canth 4; Gomphus 1 Ramaria 2; Sarcodon 1; Thelephora 1; Scutiger 1; Phyllobolites (Pax; EcM?) 1, Neopax (Pax, EcM?) 1; Gyroporus 1; Phlebopus (NM), Phylloporus 2; Xerocomus 8; Pulveroboletus (arv NM) 2; Boletus 1; Tylopilus 3; StrobiloM 1; AusrroBol 4; Fistulinella 3; Boletellus 2, Tricholoma 1; Leucopax (peab NM); Amanita:???; Inocybe 3; Cortinarius 5; Russula 23; Lactarius 19; Scleroderma 1 (S. sinnamrense; Gnetum, arv ka teistel puudel)
Lõuna-Ameerika lõunaosas: Tucuman + Tierra del Fuego: Nothofagus, Alnus, Salix, sissetoodud lehtpuud Populus, Tilia. Lepal Alnicola 1 sp, Inocybe 1; Russula 2; Lactarius 1; Nothofagusel Laccaria 3; Tricholoma+Porpoloma 5; Inocybe 11; Hebeloma 1; Alnicola 1; Cortinarius ???; Descolea 1; Austropaxillus 2; Russula 3
Boletochaete, Xanthoconium (sh end. Tylopilus affinis), Phaeogyroporus (nüüd Phlebopus) gen nov; Callistosporium (puidult)
Neopaxillus gen nov Brasiilia liivapinnaselt
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
Lõuna-Ameerikas Boletaceae: v mitmekesine Paxillaceae: nii EcM kui sapro vormid kogu kontinendil. Linderomyces, Gyrodon, Gyrodon rompelii (sapro või seotud Inga (Caesalp) või Allophylus (Sapindaceae). Phaeogyroporus -arv parasiit; Boletus, Tylopilus venezuelae; Porphyrellus -arv sapro; Phylloboletus
liivaluidetel Uruguai Atlandi rannikul: sagedasemad Peziza ammophila ja Peziza ammophila, ka Hygrocybe, Leucoagaricus, Coprinus, Conocybe, Agrocybe, Psilocybe. EcM liike pole -esinevad vaid männiistandikes: Tricholoma spp, Russula spp, Hebeloma, Inocybe, Lact deliciosus
Tsiilist uute saproobsete lehikseente liikide kirjeldused
Singer R. 1971. Forest Mycology and Forest Communities in South America. II. Mycorrhiza Sociology and Fungus Succesion in the Nothofagus dombeyi-Austrocedrus chilensis Woods of Patagonia. In: Hacskaylo E (ed. ). Mycorrhizae. USDA Forest Service: Washington USA. pp. 204-215. 
Nothofagus dombeyi -Austrocedrus segamets: põlismetsas domin Cortinarius, Inocybe, muid palju vähem liike; põlendikel Peziza echinospora, Pez nothofageti, P. Petersii, Sowerbyella sp, Laccaria tetraspora ja saproobsed kandseened. Puhtas Austrocedruse metsas Nothofaguseta v palju saproobe, ent ka Clavulina spp, Clavulinopsis pulchra
Phyllobolites gen nov (Paxillaceae), arv EcM ja lähedane Neopaxillusele. Kasvab Manause kandis liivapinnasel
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
Manause juures Campinaranas (valgel liival) esineb palju EcM puid -Aldina, Pradosia schomburgkiana (syn Glycoxylon inophyllum), Swartzia, Gnetum, Psychotria võrreldes terra firme lateriitmullaga (savi). Kirjeldused ebapädevad;
Lactarius sect panuoidei: kasvavad okstel või lagupuidul, meenut Marasmiusi; Eriti Lact igapoensist peetakse parasiidiks puudel, kergelt lihheniseerub. Arv et mükoriisa tek juureparasitismist selle näite põhjalLactarius s ct panuoidei: kasvav d okstel või l gupuidul, m e u  Marasmiusi; Eriti Lact igapoensist peetakse parasiidiks puudel, kergelt lihheniseerub. Arv et mükoriisa tek juureparasitismist selle näite põhjal
Phlebopus tropicus elab koos juurte lehetäidega tsitrusel
koosluste korrelatsioon: bakterite ning AMF kooslused korrel taimekooslusega, ent bakterite ja AMF koosluste korrelatsiooni tingib pH. Partial Protest analüüs
ookeanisetete seened: India ookean 5 km süg: eri praimerid annavad v erineva pildi; domin Wallemiomycetes ja Malassezia.
evolutsiooniline distants vs katvus graafikud usalduspiiridega; proge libshuff (perl), proovide (kloonide) arvu determinerrimine
mullaensüümid Põhja- ja Kesk-Am-s: pseudorepl.; peamine mõjutaja pH, mikroobide limiteerivad faktorid; 
Tuber borchii
15-20 nu detektor-chaperon probed, eraldi püüdmisprobed; 16S PCR-rDNA; kogu rRNA, kogu rRNA fragmenteeritult; chaperoni pole vaja PCR-DNAle, ent vaja pikale 16S rRNA ahelale sek str ja tugevate RNA-RNA sidemete tõttu. Fragm kogu RNA parem kui pikk lõik; tulemuste saamiseks pidi püüdmisprobe olema detektorprobel v läh ja detektorprobe olema märgistatud mitte RNA. Kogu-RNAle ei mõjunud traditsioonilised signaali ja spetsiifilisust tugevdavad meetodid peale formamiidi, Puhastamata mullaekstrakt inhibeeris hübridisatsiooni tugevasti vt>
Smit E, Leeflang P, Glandorf B, van Elsas JD, Wernars K. 1999 Analysis of fungal diversity in the wheat rhizosphere by sequencing of cloned PCR-amplified genes encoding 18S rRNA and temperature gradient gel electrophoresis. Appl. Environ. Microbiol. 65: 2614–2621.
Gondwana kambriumist triiaseni: peri-Gondwana tükid, lagunemine tõenäoliselt pluumide toimel; pooluste leidmise probleemid
Cribbea gen nov. Maapealsete sekotioidsete viljakehadega, kasvab eluspuu jalamil, ehituselt lähedane Oudemansiellale nii pseudoriisa kui VK ehituse poolest.
biomass: Cortinarius 44, Inocybe21,Cortinarius42; sagedus: Tricholoma sp, Rhizopogon sp, Piloderma sp; perekondadest eriti Inocybe, Tomentella ja Cortinarius; Liigiti aastatevah erinevus palju suurem kui alade vah erinevus põlengueelsel aastal; põletamine ei tõstnud esile ühtki seeneliiki ega gruppi
Piloderma Piloderma vs CWD
kanarbikulistel
Tomentella (16); Russ/Lact (15); Geneoid (8); Inocybe (8) Amanita (5); sh Amanita ja Tricholoma (4) ei leitud EcM-na. Väidavad, et vilets viljakehade korjamine on tublisti kallutanud VK vs EcM mittevastavuse arusaama
EcM seente liigisisene varieeruvus väh 40% liikidest lokaalses skaalas, keskm 0.74% (kuni 2,85%) liigiti. Cenoc isolaate saab ITS ja LSU sekventside järgi 3 krüpt rühma paigutada. 7% liikidel esines polümorfism viljakehades
Modicella on viljakehi produtseeriv perek Mortierellales liike
Otideal 2 haru. Mõl mood EcM
Boletus rubropunctus mood tuberk EcM
Fevansia aurantiaca kuulub /albatrellus hulka, sõsar A. skamanius
Genea, Genabea ja Gilkeya on sarn perekonnad. Genea sisaldab palju krüptilisi liike Californias. Liigisisesed erinevused kuni 1.0%, eri paikades <2%; liikide vahel alates 3.8%
Orbiliales: LSU fülogenees ja spets praimerid
Puud evolutsioneeruvad aeglasemalt kui rohttaimed
Smith SE, Smith FA, Jakobsen I. 2004. Functional diversity in arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses: the contribution of the mycorrhizal P uptake pathway is not correlated with mycorrhizal responses in growth or total P uptake. New Phytol. 162: 511–524.
Diuris AUS: Tulasnella v kitsad tühmad. Loodusesse viidud inokuleeritud taimedel seened püsivad. Soovit inokuleerida eri tüvesid, et suurendada vastupidavust
Dipterokarbid: poolvarjus kasvavad seemikud kõige paremini. Fagaceae ja Pinaceae juurte lisamine ei nakatanud seemikuid EcMga. Arv selektiivraiega aeglaselt surevad dipterokarbid tulenevad EcM seente suremisest peale raiet.
Šnajdr J, Cajthaml T, Valášková V, Merhautová V, Petranková M, Spetz P, Leppanen K, Baldrian P. 2011. Transformation of Quercus petraea  litter: successive changes in litter chemistry are reflected in differential enzyme activity and changes in the microbial community composition. FEMS Microbiol. Ecol. 75: 291–303.
liigirikkuse ekstrapoleerimine lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: log-fn parim
4 lakaasi isosyymi transkriptsioon Pleurotuses: stimul korge N, C, Mn, eriti aga Cu ja aromaatsed ühendid, transkriptsioon lakkab pH<5 Pleurotus sajor-caju
ruumilise autokorrelats hindamise kriteeriumid: ; sõltub geogr kauguse skaalast; kehamassi kasvades on lokaalsel skaalal autokorr väiksem; pakuvad välja et eri organismide samast kohast uurimine oleks väga tõhus meetod suhtelise autokorr tuvastamiseks
erinevad soontaimede rühmad DNA poolest divergeerunud erineva kiirusega; kalibreerimine
AUS: enamus liike assots Tulasnella, Serendipita ja Ceratobas; pealse Cerat EcM harusid pole; miksotroofiat üldiselt pole, v.a. erandjuhtudel. Mõned väljahõppavad liigid
rDNA koopiate arv on erinev ja pikkus isolaadisiseselt varieeruv Agaricus bisporus eri tüvedel
domin ECM
eukottseened: OrbilioM(PezizoM(DothideoM((LecanoroM+Geoglossaceae+LichinoM)(LeotioM+SordM))))
Cenococcum on suguk Gloniaceae Dothideomycer incertae sedis
Leguminosae noodulite evol, teke ja kaotamine: arv mitmekordselt. Pooldab 60 MAT suguk teket kuivades tingimustes (Lavin 2005). Arv noodulid tek üsna varases evol-staadiumis paleogeenis kui kõrge temp, kõrge CO2 ja N limit faktor. Hiljem paljud kaotasid nodul võime. Küllalt suur spetsiifilisus bakteriliikidele/tüvedele suguk. sees. 
erinevate okaspuude seemnete idanemine eri soo mikropaikades: erisamblad on oluliselt erinevad eriokaspuude idanemiseks ja kasvuks, moni neist sammaldest kasvab CWDl
Manause ümbruse amasoonias mood EcM Gnetum ja Neea 2 spp. EcM ja AM puude juured pms ül 10 cm kihis; NM puude juured (sh Swartzia 2 spp) pms >30 cm kihis; Eperua, Peltogyne, Andira, Dalbergia (Leguminosae), Syzygium (Myrtaceae), Sapotaceae, Lueheopsis (Tiliaceae) mood AM
aktinobakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus, usalduspiirid
Carya(Platycarya(Cyclocarya(Juglans))). Juglans levinud P-Am, Andides Kaukaasias, Ida-Aasias. Arv levinud P-Am-st üle Atlandi Euraasiasse
Gymnadenia conopsea - GER 6 pop - otse juurtest klon-sekv - eri pop-des v erin dominandid - nii Tulasnella, Ceratobas, Tetracladium, Leptodontidium, EcM Russula, Terfezia lin, jmt saproobsed Pezizales liigid
Kobresia on polüfüleet rühm Carexi keskel
Casuarinaceae: Allocasuarina, Casuarina, Ceuthostoma ja Gymnostoma on monofüleet perek. Tugev biogeo. Aspekt. Gymnostoma ja Casuarina sp. Sh Uus-Kaledoonial. Kasuariiniliste fossiile kogu lõuna-poolkeralt. Suguk. Tek hiliskriidis fossilide põhjal. Gymnostoma ja Casuarina on vanad perek tugeva biogeoga, Allocasuarina suht uus, divergentne ja mood hübriide, levik lihtsam
transgeensete taimede mõju: pms neutraalne, harvem negat
Cortinarius AUS: parim ITS barcode oli 1.5% erinevusi. Parim liikide eristaja RPB1 geen 1% erin
Laccaria, Suillus cavipes
Laccaria 
haruldased torikulised: probleemid leviku ja elupaikade fragmenteerumise ning inbriidinguga: ülevaade
lakkasi, PPO mõju Heterobasidion
Heterobasidion
isotsüümanalüüs Heterobasidion
ei usu et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali, sest on tugev konkurents, vähe toitaineid ja vähe vaba ruumi
Hebeloma, Laccaria, Thelephora mood ECM ka vee all olevatel juurtel, Suillus spp mitte. Samas olemasoleva ECM üleujutamine ei tapa mükoriisasid. Suillus spp EMH surevad, ent kuivemates tingimustes ilmuvad taasHebeloma, Laccari , Thelephora, Suillus spp
Barcoding: Dinoflagellate ITS on parem kui COI, sobiv 98% threshold; vahest amplif-probleemid
NZL Hygrophoraceae taksonoomia: perek Hygrophorus, Camarophyllus, Hygrocybe
ANOVA, multiple comparisons, ruutude summa: kasutus ja erandid; parameetrilisi teste voib rakendada ka mitte-normjaotuse puhul
Hydnotrya: ITS põhjal 13 liiki, neist 7 Euroopas; Hydnotrya bailii sh Eestis
Stielow B, Hensel G, Strobelt D, Makonde HM, Rohde M, Dijksterhuis J, Klenk H-P, Göker M. 2013. Hoffmannoscypha,  a novel genus of brightly coloured, cupulate Pyronemataceae closely related to Tricharina  and Geopora.  Mycol. Progr. 12: 675-686.
Tuber aestivum sage Alpi kuuskedel pH üle 7. Nakatatakse Ku seemikuid Wedeni meetodil minimaalse kontaminatsiooniga
taimed: tihedusest ja agregeeritusest soltuvad kasvuerinevused: 4 taime väga erineva kasvukiirusega. Vaid koige kiiremini kasvaval taimel oli liigisisene konkurents suurem kui liikidevaheline
metsas puujuurte ulatus reeglina 10-20 m, üksikutel puudel kuni 30m; troopikas kuni 50m; sügavus sõltub pinnaveest; kuni 60m troopilistel kadakatel, 1.2-3.6 m Populusel, tammedel 1-24m; funktsioneerivad ka väh 24m sügavusel; väh 15m süg on leitud eukalüptidel EcM (E. gomphocephala); oluline on hydraulic lift ja juured pinnase stabilisaatorina
xxx viljakehad vs ECMseened
Cantharellus cibarius
metanotroofid: ca 18 b probed (soovit teha ühepikkused hoolimata Tm-st) 16S rDNAle; eri fülogen tasemetel. Proovid looduslikud
varis laguneb kiiremini omaenda kasvukohast korjatud mullainokulumi juures, mis on eriti oluline rasklaguneva varise puhul. Mikrokosmoses ja sterilis varisel domin bakterid ja kottseened
etüleeni toodavad seened enim 26*C juures, metioniini manulusel ja neutraalse pHgaxxx
Lactarius gerardii koosneb troopikas väh 30st krüpt liigist. Liigid lokaalse levikuga, ent liikide vahel biogeo mustreid pole tunda
AM seente intronitele ja LSUle multiplex PCR. K mitte-degener praimereid, mis arv on põhj spoorisis arinevusi eelm uuringutes
koosluste võrdlemisel kasutada sarnasusindeksit, mis põhineb BD-l mitte vaid liigirikkusel. Bray-Curtise indeks, mantel-test
Ecuadori epifüütsetel domin Tulasnellaceae, ent esineb ka mitmeid SebacinalesB liike ja Ceratobasidium. Kõik on parentesoomide järgi eristatavad. K ITS3-Seb + NL4 v LR5
Laccaria bicolor mulla mikroseened vs ECM sünteesikatsetes: mitmed inhibeerivadmulla mikros ened vs ECM sünteesikatsetes: mitmed inhibeerivad
Suillus bovinus: võimaline absorbeerima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutamaati, vett, mitte oksaalhapet; eritama oksaalhapet, eriti inositooli, peptiide, 
Xerocomellus, Hemileccinum gen nov
Suvi T, Tedersoo L, Abarenkov K, Gerlach J, Beaver K, Kõljalg U. 2010. Mycorrhizal symbionts of Pisonia grandis  and P. sechellarum  in Seychelles: identification of mycorrhizal fungi and description of new Tomentella  species. Mycologia 102: 522-533.
Tuber melanosporum-spets ITS praimerid, kvantit määramine
Caladenia W-AUS: Sebacinales. Spetsiifilisus per se ei mõj orhidee haruldust; kui seen on haruldane, on ka spetsiifiline orhidee haruldane. Kaitse peab hõlmama seene jaoks sobivate kasvukohtade kaitset
multidimens skaleerimine RFLP tüüpidele + sarn-põhinev R-statistik progega ANOSIM
Heterobasidion
Hebeloma ssp
evolutsiooniline ökoloogia taimedel: olulised agreg-mustrid alates regionaalsest ja riiklikust skaalast ning vaid kõrgetel taksonoomilistel tasemetel (seltsist ülalpool); seltsi ja sugukonna tasemel oluline konkurents ning kooslused on fülogeneetiliselt koosseisult erinevamad kui juhusl.
Nothofagus Uus-Kaledoonias arv levinud Uue-Meremaalt kunagise maismaaühenduse kaudu 70 MAT neid ühendavalt platool. Hiljem tek eri liigid NCAl. N gunni 40 MAT ?st) ja N menziesii (NZL, 55 MAT AUSst) on arv kauglevinud. Vanimad Nothofaguse õitolmu leidud 80-83 MAT
Uus-Meremaale naturaliseerunud taimed: sh Dipterokarpused L-Am-st; tammed, pajud, paplid, haab; Nyctaginaceae L-Am-st
Pisonia brunoniana (soe lõunapoolkera parasvööde, rannikul NZL AUS; OCE) lindude abil levik, P. Umbellifera: (lõunapoolkera troopika mitte rannas OCE)
Laccaria laccata Fusarium
mudelite valik, võrdlemine, keskmistamine
Myrtales: pms klaadid tek 110-100 MAT eiteakus, ent Lõuna-Ameerikas enim basaalseid rühmi; Myrtaceae radieerus 80-30 MAT tekketsentriga Australaasias. Paljudes rühmades mitmed kauglevikud üle ookeanide. Myrtaceae endi sõsarrühmadeks Heteropyxis Mosambiigis ja Psiloxylon Maskareenidel
log-ratio transformatsioon proportsioonide analüüsiks
Laccaria bicolor
USAs Pinaceae: Mänd mujal vs Picea Alaskal. Kooslused on määratud eelkõige ruumilise kauguse poolest (ligi 50%), ent horisondil pole mõju! Mulla pot ensümaatilist aktiivsust mõj eelkõige lokaalne mullakeemia, ent mitte geograafia
Lepp levis Eesti ja Skand aladele ulatuslikult 7000-6000 a BC; mägilepast pole P-Eur mingeid jälgi
Tansaania Udzungwa mägedes puude fülogeneetiline BD liigi ja perek tasemel väheneb, ent suguk ja seltsi tasemel suureneb kõrgusega. Arv. Juniperus-Podocarpus efekt. Eri indeksid. Osad põhin harupikkustel. Segav asjaolu eri evol-liirus
Ts bubmollis, Th. Terr xxx
peroksidaas männijuures
nir**: 70 nu probed cy5, cy3; n=(3)*2; kõva normaliseerimine, standardis. Kasutatud hübridis-temp juures piir 87% sekventsi identsuse juures, rohkem mõjutasid üksikult juhuslikult paiknevad valepaardumised; mõjutas ka vaba energia G; erinevalt teistest leiavad, et alandades sihtmärk-DNA kontsi väheneb valepaardumine; valepaardumine eelkõige distantsiliselt sarnasemate DNAdega; graafiline esitlus klaster/puu kujul erikeskkondades leiduvate geenide kohta
süstemaatika: DNAl põhineva eeldused ja miinused, rRNAl põhinevate arrayde võimalikkus
Russula aeruginea MMN
Tylospora fibrillosa
EcM taimede biogeograafia: männilised, dipterokarbid, tsesalp, pöögilised. Cortinarius: pms parasvöötmes, Russula: v palju troopikas -arvbiogeogr või hüdrofoobsuse efektfakult: arv EcM se ntel fakult sümbiotroofsust per se ei esine, vaid tegu on eksitustega kas puhaskultuuride või kaugele ulatuvate juurte tõttuEcM seentel pi nastr k uurid mantlil ja hüüfidel arv its ks mullaherbivooride eest, samuti tugevalt melanis rekukest. Seda seletab Cenoc ja Piloderma fallaxi aeglane lagunemine kui tipud ja hüüfid juba surnudfakul : rv EcM s entel f kult ü biotroofs st per s  ei esine, vaid tegu on eksitustega kas puhaskultuuride või kaugel  ul tuvate juurte tõttu
Thelephoraceae -v korge D13C ja C konts ja D15N 13C, 15N erinev kui ECM seentel
orgaanilist N omastavad paljud: kasv orgaanilisel ainel või mitte
13C erinevusi substraatides ja tarbijates võib põhj seente suktsessioonistaadium ja substraadi ligniini/tselluloosi konts
orhideedel, seenlillelistel: ülevaade
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -arv. Orhideedel parasiit, sest ei moodusta pelotone ja koloniseerib vaid risoomi
Th. Sp. Rhizopogon, Russula orhideed+viited
Tomentella sublilacina: multistage, eelistab orgaanikat
eri kloneerimismeetodid annavad mõnede liikide arvukuse osas eri tulemusi, emt ilma fülogen. Hälbeta
primerid kandseentele, Tomentellale, Tulasnellale tuvastamiseks mullast. ITSOF, ITS4-OF, ITS4-Tul, LSU-Tom4, SSU1318-Tom
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitegamittesug iselt paljunevate seente popul tsioon geneetika: Ophiostoma, Armillari , Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora j . Rekombin tuvastamine, tähtsus eri k -tingimustes, ran elt mitterek mbin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri per mehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Het rotalsed v homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
seenetaksonitel v konkreetsed biogeo mustrid ja allopatriline liigiteke mol andmete põhjal. Kummutavad Finlay ja Fencheli väiteid mikroobide mittebiogeost.
Rhynie Cherti taimede elukäik: sporofüüdi ja gametofüüdi faas. Algselt AM-seened koloniseerisid kogu tallust ja nende roll oli ilmselt üsna oluline taimede toitumises
Kameruni lõunaosas on tsesalpiiniliste üks BD koldeid. Eriti madalates mägedes ja jõeäärtes palju endemismi. Tsesalp kooslused on väga ürgsed ja arv kliimakskooslused. Metsatüübid sõltuvad pms kõrguses müm ja tsesalp rohkusest. Taimede nimekiri kogu LK-alalt. Mitmekesisus suurem kui Korupis ja mujal Kesk-Aafrikas
Tedersoo L, Abarenkov K, Nilsson RH, Schüβler A, Grelet G-A, Kohout P, Oja J, Bonito GM, Veldre V, Jairus T, Ryberg M, Larsson K-H, Kõljalg U. 2011. Tidying up International Nucleotide Sequence Databases: ecological, geographical and sequence quality annotation of ITS sequences of mycorrhizal fungi. PLoS ONE 6: e24940.
Tedersoo L, Anslan S, Bahram M, Põlme S, Riit T, Kõljalg U, Kisand V, Nilsson RH, Hillebrand F, Abarenkov K. 2015a. Performance of nine primer pair and genetic marker combinations in high-throughput sequencing of fungi. MycoKeys (pending review)
Tedersoo L, Bahram M, Jairus T, Bechem E, Chinoya S, Mpumba R, Leal M, Randrianjohany E, Razafimandimbison S, Sadam A, Naadel T, Kõljalg U. 2011. Spatial structure and the effects of host and soil environments on communities of ectomycorrhizal fungi in wooded savannas and rain forests of Continental Africa and Madagascar. Mol. Ecol. 20: 3071-3080.
Tedersoo L, Bahram M, Toots M, Diédhiou AG, Henkel TW, Kjøller R, Morris MH, Nara K, Nouhra E, Peay KG, Põlme S, Ryberg M, Smith ME, Kõljalg U. 2012. Towards global patterns in the diversity and community structure of ectomycorrhizal fungi. Mol. Ecol. 21: 4160–4170.
Tedersoo L, Gates G, Dunk C, Lebel T, May TW, Dunk C, Lebel T, Kõljalg U, Jairus T. 2009. Establishment of ectomycorrhizal fungal community on isolated Nothofagus cunninghamii  seedlings regenerating on dead wood in Australian wet temperate forests: does fruit-body type matter? Mycorrhiza 19: 403–416.
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Tedersoo L, Naadel T, Bahram M, Pritsch K, Buegger F, Leal M, Kõljalg U, Põldmaa K. 2012. Enzymatic activities and stable isotope patterns of ectomycorrhizal fungi in relation to phylogeny and exploration types in an afrotropical rain forest. New Phytol. 195: 832–843.
Tedersoo L, Suvi T, Beaver K, Kõljalg U. 2007. Ectomycorrhizal fungi of the Seychelles: diversity patterns and host shifts from the native Vateriopsis seychellarum  (Dipterocarpaceae) and Intsia bijuga  (Caesalpiniaceae) to the introduced Eucalyptus robusta  (Myrtaceae), but not Pinus caribea  (Pinaceae). New Phytol. 175: 321-333.
diatoomide metapopulatsioonidel on kindel regionaalne biogeogr struktuur. Arv metakoosluse protsessid on kiiremad kui juhuslike levimiste vahelesegamine
fülogeograafia populatsioonidel: ülevaade ja statistik
CoCA kahe eri org koosluste võrdlemiseks samal maalapil. Ka teiste ordin-meetodite kirjeldus
Amazonia taimekooslused on eri L-Am osades veidi erinevad pms leguminooside ohtruse poolest. EcM puid leidub enim Rio Negro-NW-BRA ja Roraima aladel
Guyanas veget sõltub tugevasti kõrgusest. Dicymbe Kesk-ja Lääne Guyanas madalates j akõrgemates metsades, kus <2700 mm sademeid. 
Guyanas metsatüübid. EcM metsad levinud valge liivaga toitainetevaestel muldadel Kesk-Guyanas ja Lõuna-Guyana niisketes metsades. V palju Papiluionaceae liike, er Swartzia endeeme. EcM puudest veel Swartzia, Dicymbe, Pradosia, Aldina, Eperua?. Põhja-Guyanas EcM metsi pole. Arv et v vaestel valge liivaga muldadel vaid leguminoossed taimed suudavad domin
Guyanas eir veget-tüübid. Eriti keskosas ja Lõunaosas EcM-domin metsad, er Swartzia lokaalne rikkus ja endeemsus. V palju Papilionidaceae liike
Paxillus, Suillus bovinus
ruumiliste ja fülogeneetiliste eigenvectorite kasutamine variation partitioning analüüsis univar tunnuste jaoks
peale kobraste poolt põhj üleujutisi säilib sadakond aastat metsa asemel kõrgerohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv seetõttu, et niidul pole ECM-seente inokulumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. Metsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus iseenesest ei vähenda ECM-potentsiaali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM mood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)
Tesitelova T, Jersakova J, Roy M, Kubatova B, Tesitel J, Urfus T, Travnicek P, Suda J. 2013. Ploidy-specific symbiotic interactions: divergence of mycorrhizal fungi between cytotypes of the Gymnadenia conopsea  group (Orchidaceae). New Phytol. 199: 1022–1033.
Tesitelova T, Kotilinek M, Jersakova J, Joly F-X, Kosnar J, Tatarenko I, Selosse M-A. 2015. Two widespread green Neottia species (Orchidaceae) show mycorrhizal preference for Sebacinales in various habitats and ontogenetic stages. Mol. Ecol. 24: 1122–1134. Listera/Neottia  ovata ja cordata: möl assots pms Serendipitaceae nii niidul, metsas kui cordata puhul sügavas laanes. Sebacinales OTUd ei kattu, ent mingit fülogen erisust ei esine.
Epipactis 4 spp CZ: seonduvad pms kottseentega perek Tuber, Wilcoxina, Geopora ja Genea; vähem muudega (ka Hydnotrya ja Helvella, Tom, Russ). E. atrorubensi seemikud assots ka Trichophaea liikidega, mida hiljemas staadiumis üheltki liigilt ei leitud. Seemned idanevad ka hästi ilma sobiva seeneta ja kasvukohtades, kus liiki looduslikult ei kasva. Arv. et orhideede levimist mõj seemnete levik ikkagi! Alternatiivselt võib kasvukoht mõjuda kohasusele hilisemas arengufaasis
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
www olemasolu suurendab seemikute elumust 26% . Seemikutesse jõudis 0.0004% teiste puude süsinikust ehk 0,0063% seemikute süsinikust oli teistelt puudelt. Noored doonorid transportisid seejuures rohkem C kui vanad, ent asijal pole bioloogilist pointi
Rhizopogon luteolus
Casuarina (sh equisetifolia), Allocasuarina kui Eucalyptus liikidel. Casuarina liikidel EcM kolonis väiksem ja tihti nõrgalt arenenud HN. Suilloidid ei nakata ühtki. Optimaalne suhkrusisaldus söötmes 0.5%. Välivaatluste põhjal Allocasuarina all palju seeni, mis samad eukalüptide ja akaatsiatega; Casuarinade all v vähe liike ja harvaLaccaria sp, Elaphomyces sp, Pisolithu  mood EcM nii Casuarina (sh equisetifolia), Alloc suarina kui Eucalyptus liikidel. Casuarina liikidel EcM kolonis väiksem ja tihti nõrgalt arenenud HN. Suilloidid ei nakata ühtki. Optimaalne suhkrusisaldus söötmes 0.5%. Välivaatluste põhjal Allocasuarina all palju seeni, mis samad eukalüptide ja akaatsiatega; Casuarinade all v vähe liike ja harva
lakaas: erinevad funktsioonid, ülevaade
põhjused ja viisid kuidas sekotioidsed ja maasiseste viljakehadega vormid on arenenud maapealsetest nii kott kui kandseened. Arv põhjuseks põud. Ka saproobidel sekotioidseid vorme, ent need on suht haruldased.
EcM seente mütseelimatid ja nendega seotud noored puud võimaldavad mändidel rohumaid invadeerida. Samas tammedel ja rohumaadel väga madal inokpot mändide jaoks
Senegalis Uapaca guineensise ja Afzelia africana puistutes: domin Russula/Lactarius, Boletaceae, Amanita. Vähesed liigid kattuvad eri peremeestel. Arv et liigirikkus võrreldav parasvöötme metsadega Senegalis Uapaca guineensise ja Afzelia africana puistutes: lühidalt Austrogauteria, Coltricia cinnamomea, Lactarius, Amanita, Scleroderma
Phlebopus sudanicus: väidet on EcM, aga tegelikult mood vaid seenmantli männiga, mitte midagi kohalike puudega ja AUS akaatsia raport on arvatavasti reostusPhlebopus sudanicus: väidet on EcM, ga tegelikult mood vaid seenmantli männiga, mitte midagi kohalike puudega ja AUS akaatsia raport on arvatavasti reostus
Aafrika EcM puud perekondade ja liikide kaupa, võib-olla ka Salix ja Allophyllus. Enim EcM puid on Guineo-Congolia ja Zambesian endemismi tsentrites, eriti vihmametsades ja savannides
Thelephora terrestris, Laccaria laccata jpt tundmatute seente EcM süntees ja kirjeldused Picea istandikus; Type5 = MelinioM. bicolor
Anamika gen nov Indiast Hopea alt ja selle kuulumine /hebeloma-alnicola klaadi. Arv mood EcM
BRA cerrado mükoriisne staatus: kõik AM, v.a. Campomanesia coerulea (Myrtaceae) ja Bauhinia holophylla. KAHTLANE
koevolutsioon igapäevaselt ja osana liigitekkest
Megacollybia platyphylla
Hebeloma, Setchelliogaster
peremees-parasiidi interaktsioonide modelleerimine metapopulatsioonide tasandil: pole superpatogeene; patogeensusgeene rohkem kui peremeestel resistentsusgeene; suurim patogeensus kui mõlema levik on lai, väiksem kui lokaalne voi globaalne
parasiidi-peremehe koevolutsioon (lina vs Melampsora lini); tasakaal: resistentseid populatsioone ründavad agressiivsemad vormid ja norku vorme avirulentsemad
Hebeloma
aminohapete transporterid ja lagundajad Hebeloma spp
Hebeloma
Liigirikkuse mõju funktsionaalsusele ja biomassile tüuseb aastatega samas kui N-lisamisel ja häiringutel vähenev või ei muutu. Eskaleeruv BD mõju võib tuleneda parandatud mullaparameetritest
rohumaadel suurem liigirikkus tagab stabiilsema keskkonna ja biomassi nii põuatingimustes kui sellest taastudes (kiirem taastumine). Samas liigisisene biomassi fluktueerumine suurem just liigirikastes paikades
diversiteet vs stabiilsus: ülevaade taimede kohta. Arv mitmekesisemad ökosüsteemid on resistentsemad invasioonidele. Teoreetiliselt mitmekesisus suurendab koosluse ajalist stabiilsust, produkts, invas resist; vähendab toitainete kadu e leostumist, populats ajalist stabiilsust, vabu limiteerivaid toitaineid 
mullaseened Kanadas NAAT transektil: EcM seente BD väheneb põhjapoole, lihheniseerunud seentel kasvab. Seenekooslused stat oluliselt seotud taimekooslusega arvestades mullaparameetreid, selet 20%. Leiti EcMF ka paikadest, kust peremehi polnud - arv idanemisvõimelised eosedmullaseened Kanadas NAAT transektil: EcM s ente BD väheneb põhjapoole, lihh n seerunud seentel kasvab. Seenekooslused stat oluliselt seotud taim kooslusega arvestades mullaparameetreid, selet 20%. Leiti EcMF ka paikadest, kust peremehi polnud - arv idanemisvõimelised eosedmullaseen d Kanadas NAAT tr nsektil: EcM se nte BD väh neb põhjapool , lihh niseerunud se ntel k svab. Seenekoos used stat oluliselt seotud taimekoosl sega arv stades mull parame treid, sel t 20%. L iti EcMF ka paikadest, kust peremehi polnud - arv idanemisvõimelised eosed
PPO, lakaas, esteraas, isotsüümanalüüs Suillus, Paxillus
esteraas, isotsüümanalüüs xxx
esteraas, isotsüümanalüüs Suillus, Paxillus
suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel
oribatida: triipkoodistamiseks sobivad nii ITS, kui CO1; ei sobi 18S, 28S
liigirikkuse-pindala seose kuju mõjutab agregatsioon ja eelkõige ebaühtlane ja liikide katvus(occupancy)
Network taimejuurte ja seente vahel: anti-nestedness on sage; esineb modulaarsus eriti taimede osas; AM taimedel ohtralt EcMF liike - u 10% kindlalt ebasobivad kombinatsioonid
networks: antagonistlike võrgustike struktuur ei sõltu laiuskraadist ega taksonoomiast. Enamik ntw meetrikutest sõltub maatriksi suurusest. JPN segametsas eri puuliikidel: AM-taimedel palju EcM seeni ja vastupidi; ainult 44% AM-puude juureproovidest identif AM-seened; Ruumiline autokorrel üle 10 m.
ITS praimerid degener saitidega (liiga palju neid): ITS1F, ITS3 ja ITS4 pos-dele. Ei lahenda SSU introni ja Tulasnellade probleemi! ITS3 ja ITS4 analoogid amplifits 100% ka taime DNAd
seente kooslused gradiendi eri osades üsna erinevad. Üleval vaesemas ja kuivemas domin Russ decolorans, Pilod fallax, Pilod reticulatum, Tylospora fibrillosa; allpool Tyl asterophora, Tomentella sp, Amphinema, Cenoc. Sh Tomentella, Cenoc, Meliniom bicolor kõikjal olemas. Perek-dest domin Cort(14), Russ-Lact(13), Tomentella (6), Piloderma(4). Olemas ka Otidea tuomikoskii. Toitainetest mõj EcM kooslust enim NH4. Peremehe-spets liike v vähe
Tommerup IC, Bougher NL. 1999. The role of ectomycorrhizal fungi in nutrient cycling in temperate Australian woodlands. In: Hobbs RJ, Yates CJ, eds. Temperate eucalypt woodlands in Australia: biology, conservation, management and restoration. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton, Australia. Pp. 190-224.AUS EcM seente f-n ja tähtsus. Coltricia oblectans -peavad saproobiks
Pisolithus tinctorius: EcM teke taime genotüübi spetsiifiline
xxx
Hebeloma cylindrosporum
Pisolithus arhizus, Rhizopogon roseolus and Suillus collinitus
monodominantsus troopikapuudel. Levinud laiguti kõikjal, pms EcM taimedel, ent er L-Am ka AM taimed. Gilbertiodendron Kongos: mets v varjukas (ka gäpid väiksemad ja hõredamalt), Gilb taimed ekstreemselt varju taluvad noores eas, varise mass ja sügavus 3 korda suuremad Gilbertiod metsas vs liigirikkas metsas; varise lagunemine Gilb metsas >2x aeglasem ja N kättesaadavus 3x väiksem ning mikrofauna mass 5x väiksem. Arv monodomin liigid modif oma keskk nii et vaid v vähesed liigid saavad seal elada. Vaid EcM elustiil pole eeldus monodomin-ks, ent soodust faktor. Arv et monodomin soodust ka varjukas ja ühtl võra, sügav varis, aeglane toitainete ringe, massviljumine, vilets levik; noortel oluline EcM, varjutaluvus, suured seemned, pikaealised lehed. Monodomin metsad võivad 2000 a jooksul muutuda. Arv et monodomin kooslused toimivad läbi posit tafgasisidemete
Zambia Copperbelt miombo ; vs varane põletamine vs hiline põletamine. Domin Brachyst, Julbern, Uapaca spp, Marquesia paiguti. Põletamine vara vähese efektiga ega oluliselt takista puude kasvu. Hiline põletamine tekitab puisrohumaa, kus v palju köndistunud <60 cm puittaimi. Teatud puud nagu Erythrophloeum peavad vastu ja muutuvad dominantseks, seevastu EcM Caesalp ei pea vastu. Uapaca enam-vähem. Hiljem tuld-taluvate puude varjus rohtu vähem, seega tuld vähem ja toimub suktsess. 20-a-katse.
Trappe JM, Castellano MA, Halling RE, Osmundson TW, Binder M, Fechner N, Malajczuk N. 2013. Australasian sequestrate fungi. 18: Solioccasus polychromus gen. & sp. nov., a richly colored, tropical to subtropical, hypogeous fungus. Mycologia 105: 888–895.
Martellia medlockii sünt ja kirjeldus
Fevansia gen. Nov -lähedane Rhizopogonile; okaspuude all Pacific northwest
Kalaharituber ökoloogia ja kasutus
Elderia arenivaga, Ulurua nonparaphysata, Horakiella, mycoclelandia, Reddellomyces, Mattirolomyces AUS kõrbetes. Ei tea, kas paljud on akaatsiate EcM sümbiondid või muude taimedega või saproobid
arv maasis viljakehadega seened tek kohastumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teada
Cenococcum geophilum: peremeestaimed ja kasvukohad üle maailma
Hebeloma, Astraeus, Suillus EcM sünt
Carbomyces (Carbomycetaceae); Terfezia, Tirmania, Picoa, Amylascus, Hydnobolites, Delastria, Mukagomyces (Terfeziaceae) perekonna tasemel määramistabelid
A.B. Franki panus ektomükoriisatöödesse. Juba 1840ndatel kirjeldati EcM struktuure, ent seeni peeti parasiitideks. Frank oli esimene, kes tuli välja vastastikuse sümbioositeooriaga ja oli selles ise kindel. Sai palju vastaseid. Esimesena peeti EcM seeneks vaid Elaphomyces granulatust 1840ndatel. Peale 1894 kirjutas Frank taimepatogeenidest
Kalapuya, monofüleet Imaia-Leucangium-Fischerula-ga
Seenehõimkonnad erinesid keskmise distantsi poolest ekvaatorist Ameerika latituudi gradiendil. Arv. Et uuemad seenehõimkonnad kohastusid jahedama kliima pärast lumepalli-maad
PNG metsade EcM taimed: rannaäär -Casuarina, Leptospermum; Kuiv igihaljas mets -Myrtaceae, Acacia; savannid -Acacia, Eucalyptus; eelmäegede nõlvad niiskes -Dipterocarpaceae (hõredalt), kuivemas Casuarina; pilvemets 1000-3000 müm -Nothofagus, Lithocarpus, Castanopsis; 
eri puuliikide istandikes. Männiliigid olid omavahel sarnasemad kui tammeliigid omavahel. Sissetoodud puuliikidel sama plaju EcM BD kui kohalikel puuliikidel. Plotte reostavad naaberplottide puude juured!!!
EcM seeneliigid mõjutavad erinevalt EcM juurte hingamist. Peamine mõjutaja oli siiski juuretippude N sisaldus, mis erines tugevasti seeneliikidel
Mycobacterium: 4 eri geeni rDNA, sh 16S rRNA, fragmenteeritult. Kõrge tihedus SNPde tuvastamiseks. 99% edukus. Väheinformatiivselt seletatud
ligninaasid palju
Hydnellum ja Sarcodon: korge D15N ja norm D13C 13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Saprotroofidel jagunes ära kõdu ja puidu kaupa; samuti liigisisesed erin väiksemad kui liikidevah sama perek sees
Wroclaw: Alnus glutinosa, Betula EcM ja AM; Carpinus, Corylus, Picea, Tilia ECM; Frangula alnus, Ribes subaeratus, Sorbus aucuparia mood EcM Cenococcumiga
Lepp on mikroobide poolest mitmekesiseim ja aktiivseim kooslus. Eri koosluste vahel mõj mikroobe enim %Orgaanika, %N, pH
Turgeman T, Asher JB, Roth-Bejerano N, Kagan-Zur V, Kapulnik Y, Sitrit Y. 2011. Mycorrhizal association between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiflorum alters plant physiology and fitness to arid conditions. Mycorrhiza 21: 623-630.
Pisol (pärit männilt) ja Sclerod + Shorea mutualistlik kooselu
Amanita
Suillus luteus
mesilaste ja parasitoidide toiduahela võrgustiku muutused seoses maakasutusega: muutused liigilises koosseisus ja ohtruses põhj suuri muudatusi toitumisvõrgustikes
Cephaliophora sp spetsialiseerunud keriloomade püüdmiseks
Stephensia=Densocarpa shanori: 10% eostest idanes kiiresti Stephensia=Densocarpa shanori: 10% eostest idanes kiiresti
Membranomyces on Clavulina osa
Ugolini FC. 1968. Soil development and alder invasion in a recently deglaciated area of Glacier Bay, Alaska. In: Trappe JM, Franklin JF, Tarrant RF, Hansen GM (eds.) Biology of Alder. Pacific Northwest and Range Experiment Station Forest Service, U.S. Department of Agriculture, Portland, Ore, pp. 115-139. 
Uibopuu A, Moora M, Saks Ü, Daniell T, Zobel M, Öpik M. 2009. Differential effect of arbuscular mycorrhizal fungal communities from ecosystems along management gradient on the growth of forest understorey plant species. Soil Biol Biochem. 41: 2141-2146.
Nestedness: pea kõik kooslused on nested ja see on loodusl normaalne, käib kaasa koevolutsiooniga. Andmete kogumise artefaktid, indeksid, Soovit tüüp9 nullmudelit, ent mitte tüüp1; 
nestedness ja co-occurrence: fix-fix model on parim
Niche proge. Null mudelid nishi konservatismi ja habitat filtering jaoks
saprotroofid parandavad orhideede idanemist ja arengut saprotroofid parandavad orhideede idanemist ja arengut (Lenzites, Trametes)
xxx
Chaetothyriales: Phialophora, Exophiala, Cladophialophora
Neural Network (mittelineaarsed andmed): viide
ANOVA-SNK; Neural Network (mittelineaarsed andmed): tulemus sama
Tuber anamorfid: iseloomustus, sarnasus Morchella ja Caloscypha anamorfidegaTuber anamorfid: iseloomustus, sarnasus Morchella ja Caloscypha anamorfidega
eraldi praimerid Capronia, Hymenoscyphus, Porteri AscoM, Phialocephala fortinii
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest
Lepp: peenjuuri 550+-105 kg/ha; u 50% -10 cm ja 75% -20 cm süg. Juurte biomass 18% kogumassist. Aastas viib mulda 30-60 kg N/ha. Valge lepp paljulubav söötis maade kult.
Thelephora ECM rohkus tugevalt neg korrel juurepatogeenide arvukusega Thelephora ECM rohkus tugevalt neg korrel juurepatogeenide arvukusega
Heteroconium chaetospira (Chaetothyriales) mood ErM struktuure rododendronil, samas juure-endofüüt paljudel muudel taimedel ja saproob mullas
shiro-alal vrd ümbrusega kõrgem b-glükosidaasi akt
Tricholoma matsutake
Tricholoma matsutake
PCR otse mullast 18S rDNAle, geelelektroforeesil lahutamine, praimerite spetsiifilisus x
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastadakrri i-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
Valencia R, Condit R, Foster RB, Romoleroux K, Villa Munos G, Svenning J-C, Magard E, Bass M, Losos EC, Balslev H. 2004. Yasuni Forest Dynamics Plot, Ecuador. In: Losos EC, Leigh J, Giles E, eds. Tropical forest diversity and dynamism: Findings from a large-scale plot network. University of Chicago Press, Chicago, Pp. 609-628
Tsiili Nothofaguse metsades: invasiivsed liigid Pinus radiata istandikest: Amanita muscaria, A. Rubescens, Pax involutus, Xerocomus rubellus; kohalikest liikidest domin Cort, Tricholoma, Paxillus
Fül koosluse str: klasterdumine on domineeriv pooltes maailma kooslustes, ent tugevam kõrgemal taksonoomilisel tasemel; madalal domin ühtlane jaotus; ülevaade probleemidest ja meetoditest
Orhideed Epidendroideae: ITS pikkuse kohta kõige informatiivsem, muidu MATK. Paljud taksonid levinud kas paleo-või neotroopikas
prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
Hebeloma leucosarx, Paxillus
Eri strateegiad: osad stimul kasvu (root stimul), teised asendavad juuri (suur kolonis, madal kasvustimul; root replacement). eri ECM seened annavad taimedele eri kasu: osad suurendavad rohkem N, teised P, kolmandad stimul kasvu.xxx, sh Cortinarius, Hebeloma, Xerocomus, Lactarius helvus, Scleroderma, Inocybe lacera
Hebeloma vrd AM ajas
hüpot: mikroobide BD on suurem tähtsus vaestes ökosüsteemides kui rikastes
MANOVA, AM-sõltuvus
AM seened soodust P ülesvõttu, mullastruktuuri (peatasid erosiooni), mitmete taimeliikide ellujäämust süsteemis ning taimeliikide ühtlust. Eri seened mõjutasid taimede funktsioone eri aastaaegadel. AM BD ei omanud positiivseid mõjusid. Teatud AMF liigid andsid taimedele rohkem P kui teised. 
invasiivne kõrs Cenchrus Botswanas on seotud vaid 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvuinvasiivne kõrs Cenchrus Botsw nas on s otud vaid 1-2 AM seeneli giga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvu
v oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedelv oluline on u rida interaktsioon  laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
Kandseeltel septumi parentesoomi evol: Cantharellales ja Hymenochaetales seltsides esineb nii per kui mitteperf; algul mitteperf, ent perf on tek arv 4 korda iseseisvalt
AMF seentele 8 SSU ja LSU praimeri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteist
Paxillus koos taimega, vähem taim üksi, suurendab oluliselt oksalaadi produktsiooni ning ka lagunemist. Oksalaadi hulk seotud enim hingamisega, EMH kogupikkusega. Vaja mõõta eraldi juure ümber. Ei eristata hapet ja sooliPaxil us
Hebeloma eritab sümbioosis olles er oksalaati, vähem ka malonaati ja atsetaati, siderofooridest ferrikrotsiini, vähem ferrikroomi. Arv et oksalaadi eritamine võib olla oluline C tõmbaja
EcM seened ja mänd eksud oksalaati, malonaati ja fumaraati. EcM seente juurdetoomine süsteemi ei suurendanud kogu org-hapete prod, kuid muutis kvaliteeti. Paxillus reageeris erinevalt toitainete stressile kui oli nonMR või sümbioosis
barcoding: keerulisem kui liigid on nooremad, neil on suur efektiivne pop suurus. Sealt võib tuleneda incomplete lineage sorting. Puu-põhised NJ ja pars. meetodid kehvemad kui diagnostilised nagu BLOG
uued seenespets praimerid 18S-le, Korrelise juurtest tohutu mitmekesisus seeni, millest paljud on väga tundmatud.
13C rikastatud süsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine
parsimoonia analüüs 100 replikaadiga; detsentreeritud PCA binaarsetele esinevustunnustele
15N ökosysteemide toiduahelates, metaanal: 15N prop soltub enim eritatava N jaagi ainest, taimtoit=loomtoit>kodutoit, taksonoom kuuluvus, elupaik magevesi=maismaa>merevesi; v palju korreleerub 15N rohkus C/N suhtega toidus 
Teravmägedel AM taimi pole, leiti vaid 1 AM eos. EcM taimed Dryas, Salix spp, Betula; ErM Cassiope, Empetrum. Sagedad DSE. 1 EcM tipp leiti Pedicularis dasynthalt (Scrophulariaceae)???
Suillus variegatus
CWD: ECM palju rohkem, CWDs hartig net/cortex, mandli d suurem
Suillus variegatus
LiP, arüülalkoholi oksidaas: detekteerimine Southern blot meetodil Phaneroch LiP ja AAO probedega LiP, arüülalkoholi oksidaas: detekteerimine Southern blot meetodil Phaneroch LiP ja AAO probedega
Heterobasidioni tõrje seentega: eriseened kõik vähendavad liigirikkust, BD kändudel -kultuuride baasil. Eriti drastiliselt mõjub Trichoderma harzianum
Phlebiopsis gigantea kasvab kuuse juurtes rakkude sees ja mood pinnal õhukese mantli. Hartigi võrgustikku ei täheldatud. Taimed ise kasvasid jõudsalt ja olid hea tervisega
taimede-tolmeldajate spetsialiseerumine on asümm. Põhjused (mitteorig): vaatlushälbed, proovialade hälbed, regionaalne kohastumine; väljasuremise risk, spetsialist tasub olla siis kui kumbki pop ei fluktueeru
network analüüs: taimede ja tolmeldajad: nullmudelite kasutamine, erinevad statistikud ja artefaktid. NullM2 on parim, ent nullM1 tulemustega sarn; proovivõtu intensiivsus mõjutab vähe d-statistikut
fülogeneesi, ruumilise ja ajalise kattuvuse kaasamine bipartite network-analüüsi. Fülogenees kaasati mõlemal juhul, ent mitte integreeritult. Tuvastasid asümm taimede ja tolmeldajate vahel
network-anal.: liikide erinev ohtrus põhj peamiselt asümmeetriat ökol suhete võrgustikus. Sagedasemad liigid mõj oma partnereid tugevamini kui vastupidi. Lisaks ohtrusele mõj ka fülog seosed ja morf või fenol kattuvused. Tugevaimad vastasmõjud liikide seas esinevad dominantidel
saprotroofide kooslus muutub kui lisada lupja, eriti okaspuudelkasvavad vähenevad; mõned lisanduvad, mõned kaovad; ECM seentest Amphinema ja Sistotrema octospora eelistasid lubjatud pinnast
Veldre V, Abarenkov K, Bahram M, Martos F, Selosse M-A, Tamm H, Kõljalg U, Tedersoo L. 2013. Evolution of nutritional modes of Ceratobasidiaceae (Cantharellales, Basidiomycota) as revealed from publicly available ITS sequences. Fung. Ecol. 6: 256-268.
väljend 'diversity begets diversity'. Konkurents ja fasilitats avaldavad samaaegset mõju liigirikkusele sõltuvalt sümmeetriast, ajast ja ulatusest - tulemused erinevad
Koosluseökoloogia põhikontseptsioonid on liigiteke, geenitriiv, looduslik valik, levimine; nende integreerimeine ühtsesse teooriasse
Macrolepiota, Endoptychum, Chlorophyllum: läbisegi, eoste värvus perek jagamisel halb tunnus
introduts EcM seened: pms perek Suillus. Kokku 200 teada introduts liiki -ainult VK põhjal. Neil liikidel erinev kohanemine looduses. Kui Suillus-rhizopogon välja jätta, siis peamiselt on introduts laia peremees-ringiga liigid
seente diversiteet taimedele on positiivne aeglasekasvulistel, etn negatiivne kiirekasvulistele kuuskedele; Liigirikkamatel puudel oli kõrgem ensümaatiline pot. Aktiivsus; kõrgem ensüm pot aktiivsus korreleerus suurema taimekasvuga; Thelephora terrestrise ensüm aktiivsust soodustas teiste EcM seeneliikide manulus. Ensüümide akt korreleerus taimede N-sisaldusega. 
Lactarius PNGs: madalates metsades vähe liike
Cape: taimed levinud hiljuti üle mandrite, mitte Gondwana jäänukid; radiatsioon eri rühmades eri aegadel ja eri põhjustel
Bonferroni analoogid, mis suurendavad võimsust. Programm
Cryptosporiopsis spp nov Pezicula klaadis -ericaceaelt
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
Panama maakitsuse formeerumine 3 MAT korreleerus Atlandi ookeanis suure väljasuremiste lainega 2,4 MAT. Mereelukatele maismaatõkke teke ise ei pruugi olla isolatsiooni alguseks -süvamere liikidele piisab madalaveelisest tõkkest
EcM morfotüüpide suht arvukus ei erine metsapinnasel, Va-mäd ja Pruunmäd lagupuidul, ent seenmantli paksus va-mäd puidul samade morfotüüpide kaupa väga erinev. Liikide arv huumuspinnasel suurem kui kummaski lagupuidus
Bakterite rDNA: 1-15 koopiat, pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed
lepatriinul invasiivsel on kaasas mikrosporiidid, mis tapavad teisi lepatriinusid
Rhizoctonia: Ceratobasidiaceae (Thanatephorus -multinuc), Ceratobas (1-2 nucl), Waitea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol funktsioonis. Võrreldavad liikidenaRhizoctonia: C ratobasidiaceae (Thanatephorus -m ltinuc), Ceratobas (1-2 nucl), W itea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol funktsioonis. Võrreldavad liikidenaRhizoctonia: C ratobasidiaceae (Thanatephorus -multinuc), C ratobas (1-2 nucl), Waitea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol fun tsioonis. Võrreldavad liikidena
Pleurotus ostreatus komleks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti Pleurotus ostreatus komleks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti
Piceirhiza bicolorata -üks isolaat mood nii EcM kui ErM
vs ECM levik metsatüüpides
Laccaria bicolor
Vincenot L, Nara K, Sthultz C, Labbe J, Dubois M. Tedersoo L, Martin F, Selosse M-A. 2012. Extensive gene flow over Europe and possible speciation over Eurasia in the ectomycorrhizal basidiomycete  Laccaria amethystina  complex. Mol. Ecol. 21: 281-299.
ZAMbia-Tanz piiriala taimkate on viimase 45000 a jooksul pidevalt muutunud sõltuvalt vihmaper pikkusest . Miombo alates 11000 a.
domin Hydnellum
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
kõdulagunemine: iga puu varis laguneb tema alal kiiremini kui teise puu all - arv mikroobikoosluste adaptatsiooni tõttu; Lehtede segu lagunemine oli aditiivne ehk komponentide keskmine
Neopaxillus on Crepidotuse sõsarrühm; kasvukoha jr arv saprotroofne
Vohnik M, Sadowsky JJ, Lukesova T, Albrechtovà J, Vosatka M. 2012. Inoculation with a ligninolytic basidiomycete, but not root symbiotic ascomycetes, positively affects growth of highbush blueberry (Ericaceae) grown in a pine litter substrate. Plant Soil 355: 341-352.
seentel ülevaade. Mikrosporiididele suur tähelepanu. Nende plesiom ja sünapomorf tunnused
Campylobacter spp identifitseerimiseks: 2 geeni, iga liigi geenidele 6 probet
Listera spp identifitseerimiseks: 1 geen, iga liigi geenile 10 probet
erinev molekulaarse analüüsi tulemus vrd reaalse olukorraga: erinev puhastusef, PCR, praimerid, kloneerimine, kimäärid
Pleistotseeni veetaseme kõikumised kuni -120m: Juba -40 m Sumatra, Jaava, Kra, Kalimantan omavahel ühenduses; -10m AUS+PNG ühenduses; jõgede iseloomustus max ajal; ajastute kestvus
kõdu lagunemine tammel: endofüüdid asenduvad graduaalselt lagundajatega, >12 mo domin kandseened (pärmid) ja liigirikkus kasvab; ajapikku kasvab ka CBH geenide BD; 24 mo kõdus domin Russula CBH sekventsid
Populus deltoides on AM Mississ deltas, vähemviljakal mood AM ja EcM; P. Heterophylla oli NM; P. Fremontii, P. Grandidentata, P. Tremuloides mood vaid EcM
Piceirhiza bicolorata; Hymenoscyphus; ECM=ericoid?
enamus juure isolaate ja Piceirhiza bicolorata sümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid enamasti samades klaadides ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdidMeliniomyces bicolori-tüüp  mü oriisa isolaatidest mood EcM vai  M. Bicolor s. str. Ja M. Vr olsta ii 1 kah st isolaadist. Ül jäänud lähedased taksonid on kas isoleeritud roh -ja erikoidi e j urtest või ei mood EcM; Väidet ka kolmas EcM-klaad (Fig1 III), mis tuvastati vaid molekulaarselt järjekindlalt. Üks M. bicolor s. str isolaatidest mood vaid ErM
Meliniomyces bicolor jpt lähedased isolaadid sünt EcM vs ErM ja fülogeneetilised seosed
süsteem DNA eraldusest kuni deponeerimise ja andmebaasideni
Vujanovic V, Hamelin RC, Bernier L, Vujanovic G, St-Arnaud M. 2007. Fungal diversity, dominance and community structure in the rhizosphere of clonal Picea mariana plants throughout nursery production chronosequences. Microb. Ecol. 54: 672-684. taimlatest kuuse risosfäärist suur hulk seeni, millest mõned (Cylindrocladium) assots juuremädanikuga ja teised võimalikud biokontrolli agendid
mullaorganismide suuruse järgi kaotamine tugevalt vähendas ökosüsteemide multifunktsionaalsust. Osaliselt toimus mõju läbi taimede produktiivsuse ja BD muutuste. Tugevasti mõjutati nematoodide ohtrust ja mükoriisset kolonisatsiooni, vähem seente ja bakterite elurikkust. Suurenesid N2O emissioon ja P leostumine. 
AM-seente realiseerunud mitmekesisus suurendab prod. Statistiliselt eemaldati erinevate liikide efekt eraldi.
variogrammide kasutamine geneetiliste pop andmete ruumilises analüüsis; ei sõltu niivõrd proovivõtu disainist kui Moran I ja Mantel test
Hymenochaetales: Phellinaceae ja Inonotaceae. Mikroperekonnad leiavad end mol meetoditega õigustatult. Coltricia spp + Coltriciella spp mood monofüleet rühma Pyrrhoderma, ning (Hyphodontia + Schizophoraga)
puisniidul (Am): fenoolsete ühendite lisamine induts vastavate ensüümide aktiivsust. Puude alll oli ens akt suurem kui >10m eemal 13C PLFA: olulisim puisniidul puu all vs eemal; vähe mõjutas fenoolide lisamine, tugev mõju männiokaste lisamisel. Fenoolide lisamine stimul eriti seeni
mullaseente (attiivsete ja inakt -rDNA põhjal) diversiteet sõltub mitte taimede liigirikkusest, vaid unimodaalselt mullaressursside rohkusest. Taimede liigirikkus mõjutas koosluste struktuuri, ent see efekt oli väheoluline. Domin Epicoccum sp, Capronia sp, Agaricales sp, Mortierella sp, Metharhizum sp, Fusarium sp. Teiste hulgas ka EcM ja endofüütsed seened, AM-seened
Tremellodendron spp on EcM
Lepp vs Pseudotsuga WA: kattuvaid liike 3, ent need ühel peremehel singletonid; ensüümide aktiivsus Acid phosphatase kõrgem lepa seentel kui PsTsuga seentel. Haruldastel liikidel samasugune ensüümide rohkus kui dominantidel lepal või väiksem PsTs puhul. Arv lepp on valinud endale P-efektiivsed partnerid evolutsiooniliselt
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
pink, Piloderma Russula, Lactarius, tuberculate, Piloderma, pink




Seened: Leotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes domin. Kandseentest domin Agaricales, Aphyllophorales, Boletales. Sesoonsed muutused esinesid klassi-ja madalamatel takson-tasemetel. Mullastikus suhtes erinevus hõimkonna ja alamhõimkonna tasemel Seened: Leotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes domin. Kandseentest domin Agaricales, Aphyllophorales, Boletales. Sesoonsed muutused esinesid klassi-ja madalamatel takson-tasemetel. Mullastikus suhtes erinevus hõimkonna ja alamhõimkonna tasemel 
mõõtmise võimalused laboris ja in situ: membraanide kasutammine, quantum dots; siiani mõõdavad kõik tehnikad ensüümide pot aktiivsust ehk Vmax; temperatuuritundlikkus kõigil protsessidel, laborite vahel pole võrreldav
maismaataimede MR staatus: palju valeandmeid, andmed puudu. EcM ja NM taimed ning mükoheterotr tek palju kordi
mükoriisa tekkeks vajalikud geenid olemas kõigil maismaataimedel. Hiljem need geenid soodust ka muude juuresümbiooside teket
Phialophora finlandia (Cadophora finlandica hiljem) ja Phialocephala fortinii kirjeldused - erinevus Phial dimorphosporast; Chloridium paucisporum (hiljem = C. Finland.). Määrati P. Dimorphospora (Richard ja Fortin) Ph. Fortiniiks - arv. = Melini MRA. Chloridium ja Phialophora finlandia mood ecm
keskkonnaproovide sekveneerimine 16S rDNA ja kimääride teke: sagedasem, mida sarnasem DNA, mida pikem loik, mida lyhem polymerisatsiooniaeg, mida suurem tsüklite arv; CHIMERA-CHECK programmile viited
Ei mingit normaliseerimist, statistikat
männiliste teke juura-ajastu lõpus. Fülogenees: basaalne Cedrus (((Pinus(Picea+Cathaya))+(Pseudotsuga+Larix)) + (Tsuga+Pseudolarix+Abies+Keteleeria)). Kalibreering: Pinus-140MYA
allosüümanalüüs vs DNA meetodid
söödavad ECM-seened: ülevaade
Helotiales: LSU + SSU +5.8rDNA. Geoglossum-Sarcoleotia on teistest palju basaalsem haru. Rhytismatales ja Lophodermium-Pilidium on võimalikud sõsarrühmad Helot ss-le. Erysiphales paikneb Helotiales ss. Sees. Helotiales ss. Esindab kõikvõimaliike troofilisi vorme v.a. samblikke
Helotiales: VKd on redutseerunud lehtedel olevatel endofüütsetel vormidel
Geoglossales INSDst ITS. SATe aligneeringud
Austraalia Asteraceae subF Inuleae on u pooled ECM, sh kõik on 1-a rohttaimed; puud ja puhmad on AM, teised subF on AM. Sünteesitud mullal mingi tundmatu kottseenega. Üks liik ka looduses ECM, teisi ei tea
OrM: mykoriisadest seente isoleerimine ja seks faasi indutseerimine ning kirjeldused: Thanatephorus spp, Ceratobasidium spp, Tulasnella spp, Sebacina vermifera
Muciturbo: hüpogeiliste viljakehadega ECM Pezizales: teleomorfi ja anamorfi iseloomustus, kasvavad eukalüptidega, peale põlengut mood viljakehi. Mantel õhuke, HN fragmentaalne. Sarn Ruhlandiella. Puhaskult sünt ECM paljude peremeestaimerühmadegaMuciturbo: hüpogeiliste vilja ehadega ECM P zizales: tele morfi ja anamorfi iseloomustus, kasvavad eukalüptidega, peal  põlengut mood viljakehi. Mant l õhuke, HN fragmentaalne. Sarn Ruhlandiella. Puhaskult sünt ECM paljude peremeestaimerühmadega
OrM: mykoriisadest seente isoleerimine ja identifitseerimine: Caladenia spp. Ja lahedased perek -Sebacina vermifera; Diuris spp. -Tulasnella calospora
ECM puud austraalias: Myrtaceae, Casuarinaceae, Rhamnaceae, mimosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Thymeliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Goodeniaceae, Stylidiaceae
Orhideede sümbiondid austraalias: Ceratobasidium, Tulasnella ja Sebacina vermifera. Eri triibustel ja perek pms eri rühmad. Eri taksonitel v erinev spetsialiseerituse tase. Idanemisel spetsiifilisus samuti väga varieeruv
Densospora (syn. Glomus) tubiforme mood EcM, mis meenutab Endogone EcMi: peened hüüfid vaheseinteta, ent mood klamüdospoore. EcM tekkis Eucalyptus, Leptosp, Melaleuca, Pinus kesyia, Quercus ilex, Brunonia (Brunoniaceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Goodenia, Acacia, Pultanaea, Pomaderris, Trymalium (Pom), Thomasia (Sterculiaceae) ja Stylidium (Stylidiaceae) taimedega; alati kaasnes parem kasv peremeestaimel
Thanatephorus gardneri (isolaadid WARH26 ja 0901)(Rhizanthella gardneri OrM partner) mood EcM MelaleucalThanatephorus gardneri (isolaad d WARH26 ja 0901)(Rhizanthella gardneri OrM partner) mood EcM Melaleucal
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
Sebacina vermifera EcM süntees Leptospermumiga. Isolaat mood ka OrM Microtis rara albiinodega, mis jäid ellu. Teised Sebacina isolaadid mood ainult OrM ja olid endofüüdidSebacina vermif a EcM süntees Lept spermumiga. Is laat mood ka OrM Microtis rara albi no ega, mis jäid ellu. Teise  Sebacina isol ad mo d ainult OrM ja olid endofüüdid
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)eukalüp imetsas 1-3 a pe l  põlengu : pürofiilsetel kotts entel oma sukt essioon. 1a: Ant racob a melaloma, A. Maurilabr (mitt MR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes ; Lach ea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muc turbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
Endogone, Sclerogone mood ECM. Mõned Endogone liigid mitte-MR; üks spetsiifiline vaid männile, teised v apljud Austreaalia taimedel
EcM süntees Tomentella sp-ga koos Inuleaega (sh Podotheca angustifolia, Gnephosis aff. Skirrophora, Waitzia citrina)Tomentella sp, Peziz whitei, Labyrinthomyces, Elaphomyces, Laccar , Sebacina vermifera EcM süntees koos Inuleaega (sh Podotheca angustifolia, Gnephosis aff. Skirrophora, Waitzia citrina)
Rhizanthella slateri endofüüt mood ECM eukalüptide, kasuariinide, liblikõieliste ja astrilaadsetega, Rhiz gardneri isolaat1 sarn Sebacinaceae; Rhiz gardneri isolaat2 = arv Thanatephorus spnov gardneri (mood ka ECM eukalüptil ja Melaleuca uncinatal)
OrM: seemnete idandamine juurtest isoleeritud seente abil: Thelymitra spp ja Diuris spp vs Tulasnella calospora jpt. T calospora on parisperemeesseen, mille isolaatidel v erinev efektiivsus seemnete idandamisele. Ei soltu eriti sellest, kas isol sama liigi juurest voi mitte. Muud seened ei stimul idanemist
bakterite diversiteet: lühiülevaade, Curtis2002 kommentaar, bakterite molekulaarne liigidefinitsioon (97% SSU = 70% DNA-DNA reass kineetika); 16S rDNA põhjal ei saa vastust funktsioonidele. PCR põhjustatud nihe ei võimalda obj hinnata B BD proovis
taimelehtede algupära ja segatud olek mitmel tasandil avaldab lagundamisele idiosünkraatilist efekti (efekti pole)
blocked 1-way ANOVA MANOVA asemel ilma bonferronita
saare suurusest sõltuvad taimekooslused: kovariatsioon: suured saared põlevad sagedamini, sest on suurem tõenäosus välguks. Seal madalam BD, väiksem C/mass, õhukesem huumus, suurem [N] huumuses ja lehtedes; kiirem lagundamine
ülddiversiteediuuringud: probleemid, ämbrid, korrektne katse püstitus
MnP: mehanism, kineetika, kelaatorid, aktiivsus Phanerochaete
seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
hydrauliline lift: maha saetud puukändudele joodetud vesi ja deuteerium jõuavad 3 nädalaga läbi mükoriisaseente ka noortele puudele kuni 6.5 m raadiuses
RSA: iga orhideeliik on spetsialiseerunud mingile mesilastolmeldajale, seejuures f.ülogen sarn pole mõju; õietolmu kinnitumiskoht oli veidi konserveerunum; iga perek v alamperek oli spetsialiseerunud teatud seenerühmale (Cerat, Tul, Serendip, Tricharina v Peziza). Ristumine sõsarliikide vahel vaid parapatrilistel, mitte sümpatrilistel liikidel; interaktsioonid tolmeldajatega veavad seetõttu liigiteket; orhideed leidsid sobiva seene ka kaugelt istutusalalt - seega nende roll liigitekkes väike; arv. et seened mängivad rolli orhideeliikide ko-eksisteerimisele
Orhideedel mitmed rühmad on iseseisvalt läinud EcM seentega koosellu, kus on iseseisvalt tek mükoheterotroofsed liigid; Teised taksonid on jällegi putukate petised kas läbi nektari puudumise või seksuaalse petmise (putukaliigi-spetsiifiline), mis on palju kordi tek. Nii maa pealse kui -aluse petmise korral limiteerib petetavate rohkus. Spetsialiseerumine on arv. üks liigitekke mehhanismidest
Boletales poroidsed perek Austraalias ja seosed Aasia ning Lõuna-pooleraga: Boletus, Boletellus, Tylopilus, Pulveroboletus, Phylloporus tihedad sidemed Kagu-Aasiaga -arvab et tulnud Kagu-Aasiast koos puudega. Paxillus -sidemed L-Am ja NZL Nothofagusega. Gyroporus castaneus, Phlebopus portentosus kosmopoliidid
Boletales: er perek Boletus SE aasias v liigirikas. Käib läbi kõigi troop perek orientaalbiogeo.Heimiella on seot eri Fagaceae perek-dega; Suillus troop männikutes ü harv; Tylopilus -Austrealaasias v palju liike. Boletus spectabilis ja B. Xylophilus kasvavad puidul. Paxillust vaid 2 liiki. Pakub et ka Eugenia syn Syzygium mood EcM
Watling R. 2005. Fungal conservation: some impressions -a personal view. Exotic species and fungi: interactions with fungal, plant, and animal communities. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 881-896.
Sclerodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik nagu Pisol.; Gyroporus -palju liike N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Boletinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus tropicus on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella on Sclerod sugulane, Chamonixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugulane. Sclerogaster, Octavianina, Wakefieldia mood Octavianinaceae. Calostoma on arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja Diplocystis
prokarüootide BD indeks -liikideks tegemisest sõltumatu, põhineb OTUde keskmisel kaugusel; võtab arvesse kõrgemaid taksoneid; normaliseeritud vorm
evol ökol: Borneol seemikute ellujäämus sõltub nii sama liiki seemikute kui sõsarliikide tihedusest. Mida suurem on sõsarliikide fülogen mitmekesisus seemikute ja puude seas, seda suurem on seemikute ellujäämus. Selet patogeenidega, kel teatud spetsiifika, mis tõen suurem lähitaksonites.
evolutsiooniline ökoloogia: sarnasemad liigid sarnasemates kasvukohtades vrd juhuslikuga. Evol superpuu põhjal sõlmede kauguse jr arv indeksid. Toimib vihmametsa puude kohta Borneol. Plottides fül sarnasemad liigid kui juhuslikult regionaalsest liigifondist võetud liigid
mock community: Foraminifera - saab anda kvantitatiivse hinnangu enamikus kooslustes kui arvest RDNA koopiate arvu. See erin 10k-30k/rakk
SCAR markerid Laccaria bicolor N238le. RAPD unikaalsete bändide põhjal. N238 sageli heterokarüootne, monospoorsetel järeltulijatel mõnikord alleel olemas, mõnikord mitte. Enamasti teised Laccaria liigid ei amplifitseeru SCAR praimeritega, teised seened jm organismid kunagi ei amplifitseeru. Saadi kergesti kätte ka mükoriisadest.
Tuber aestivum
Tuber aestivum = Tuber uncinatum ITS põhjal. Erinevused viljakehade ja eoste küpsusastmest. 
Tuber aestivum jt.
Tuber aestivum - inokul tammedel ja sarapuudel saak alates 5 a; import-inokulum vüib olla kehvem; tuleb rohida; pH ja Ca konts peavad olema üle teatud piiri; steriliseeritud muld nakatamiseks parim; mittesteriilne vajab suuremat eoste kontsi.
Stictis ja Conotrema: lihhenis ja mittelihhenis kottseen on jaotunud samade seeneliikide vahel Stictis ja Conotrema: lihhenis ja mittelihhenis saproobne kottseen on jaotunud samade seeneliikide vahel
Helvella: H. Aestivalis tõestati ITS põhjal, H. Corium ja H. Dovrensis mitte. Lisaks veel 2 Helvella liiki, mida amplif ka Helvella-spets praimerid. Kultiv ei õnnestunud
Thelephora terrestris jt2 liiki kui metsataimlate patogenid ja puudekägistajadThelephor  terrestris jt2 liiki kui metsataimlate patogenid ja puudekägistajad
Liigiteke ja väljasuremine on suurem temp-boreaalsetel aladel ,kus kliimamuutused on tugevaimad; troopika suuremat liigirikkust mõjutab vähene väljasuremine
Heterobasidiomycota: Tremellales, Auriculariales, Sebacinaceae Sebacinaceae fülogenees Sebacinaceae fülogenees Heterobasidiomycota: Tremellales, Auriculariales, Sebacinaceae
Sebacinales: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaalselt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, Tremellodendron, Tremelloscypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt Se cinal s: takso oomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaal elt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Verm fera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S Incrustans, . Epigaea, Tremellodendron, Tremellos ypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Crat rocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt S bacinales: ta son omia, süstemaatika ja ökoloogia. Seo ud perek Geastrum b saalselt. Jaguneb k heks grupik : 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, T emellodendron, Tremelloscyph , + ECM + OrM. 3. vahepeal S. all nto dea, fibul basi ium, C at rocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebac nales on kandseentest lgelisim ECM seen d jt o  k otanud ECM võime sekundaarselt 
Sebacinales: palju juure-endofüüte nii Sebacina kui Serendipita hulgas. Leiti Aafrikast ja Eur-st samu tüvesid, mis viitab reostusele. Sebacina-spets praimerid NSSeb1, NLSeb1R, NLSeb2R. Isolaadid juurtes samad liigid kui EcM, ErM ja OrM seentel
Phanerochaete
Tremelloscypha gen noc. 2 liiki Sebacinaceae: AUS liivapinnalt ja Jamaika CWDlt
Efibulobasidium: VK sültjad nagu Tremella; 2 liiki. Üks kasvab rohttaimede vartel Euraasias ja teine koorega puidul USAs ja okeaanias. 
Tuber melanosporum
Whigham DF, O’Neill J, McCormick M, Smith C, Rasmussen H, Caldwell B, Daniell T. 2002. Interactions between decomposing wood, mycorrhiza, and terrestrial orchid seeds and protocorms. In: Kindlmann P, Willems JH, Whigham DF, eds. Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations. Leiden, The Netherlands: Bakkhuys Publishers, 117–132.OrM: Goodyera ja Liparis idanev d m llas ja huumusel paremini kui puidul, Tipularia ainult puidus, ent mitte steriiltingimustes. Liparise kasv värskepuidusöötmel koos seenega parim. Goodyera idanemiseks sobivad paremini täiskasvanust eraldatud seened kui protokormiseened. Goodyera kasvu stimul ka mitmed temalt mitte-isol seened. Tipularia protokormidel, mükoriisadel ja CWD-l sama 14C muster
AM ja ECM vs juurepatogeenid: ülevaade. LOENGUD. Väga palju mehhanisme, millega mõjutavad. EcM vähem uuritud
iteratiivne klasterdamise-aligneerimise proge VI-Cut
Zygomycota: 3 evol-haru. Endogone uusimas -sõsarrühmaks Mucorales s.str + Umbellopsis
NZL foray: Amanita, Austropax, Boletus, Cantharellus, Clavulina, Coltricia, Cortinarius (domin), Descolea, Entoloma, Hebeloma, Inocybe, Laccaria, TomSis, Ramaria, Russula (domnin2), Sarcodon, Sebacina, Tomentella, Tricholoma lineages
andmete kättesaadavus peab olema tagatud
andmete säilitamine arhiivides on eelistatum kui artikli kodulehtedel, kodulehel või oma arvutis. Viitab ka mitmetele metaandmete standarditele. Andmete arhiv vajalik, et 1. ülehinnata tulemused, 2. meta-analüüs; 3. uued üsimused; 4. suurem tsiteerimine ja kasu; 5. uued õpetamis ja õppimisvõimalused; andmekadude vähend. Vaja kasut DOIsid ja neid andmete kasutamisel ka viidata!
troopikametsades üldiselt pole üksikliike, kel väga suur mõju koosluse struktuuri üle. Panamas pigem repellendid ja Sri Lankal mõned akumuleerijad
kooseksisteerimine: suurema liigirikkuse korral puudel üksteise vältimise muster väheneb (proportsionaalselt, mitte abs!) ja assotsiatsiooni puudumine suureneb
ülevaade
nisi konservatism: ülevaade testimisest, LK-st, toiduahelast, invasiivsetest, kliimamuutusest; priorittediks ajaline konserv., parasiidi-peremehe seosed, pos liikidevahelised seosed; NC põhjustavad tegurid
evolutsioonilise ökoloogia arendus, fülogeneetilise nissi säilitamine. Taksoni levikut mõj algne ökoniss, algne levik, nisi konserveeritus, võime nissi laiendada, taksoni vanus. Paljud klaadid tek troopikas ja üksikud levinud bor vöötmesse. Vanasti troopikat rohkem, paljudel puuduvad adaptats-võimalused külmemaks kliimaks, troopikas rohkem aega liigitekkeks ja segeli suurem evol-kiirus
taimedel: erinevate geenisekventside kalibreerimine: tuleb välja, et radiatsioonid toimusid arvatust varem
DCA; TWINSPAN, Brillouni indeks (LINK vabavarale)
Wilcoxina, Phialophora-like ektendoMR männil
Phialocephala dimorphospora, P fortinii, Phialophora finlandia, Chloridium paucisporum???, Cenoc (rõhut, et eelm uuringutes segi aetud teistega)Phialocephala dimorphospora (mantliga endof, stimul k svu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii (steelis, lagund rakke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Phialophora finlandia (ektendoMR, stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (ektendoMR stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM). Mitmed peremeestaimed: mänd, kuusk, kask
arv. Et mükoriisad mõj taimede migratsiooni pärast jääaega. Puude levikukiirused 200-2000 m/a
ektomükoriisa püsimine probleemid: vastastikuse altruismi hüpotees -lükati ümber, positiivse tagasisidemega koosolemine (Perry et al 92 hüpot); grupivalik, sest sama taimeliigil otsesed järglased pms läheduses; taim ei suuda kontrollida mida seen mullas teeb; seent huvitab maximis fotobiontide arvu; taim kindlustab end kõikvõimalike kk-muutuste jasuhtes ja optimis kasvu heterog kk-s, võimaldades võimalikult rohket sümbiontide hulka
sümbioosi sh mükoriisa evol püsimiseks kõlbavad lisaks vertikaalsele ülekandele ka horis ülekande erijuhud: kui peremees saab valida paljude sümbiontide hulgast parimaid ja halvemaid minema peksta, kui sümbioos on mõlemale kasulikum pikemas perspektiivis; kui on suur ruum ning tugev looduslik valik, samas head levimistingimused
AM ja ECM teke. ECM tekkinud iseseisvalt mitmetes rühmades ja tagasi pöördumine saprotroofideks, mitte parasiitideks. ECM püsivust soodustsobivaima partneri valik, pseudovertikaalne ülekanne (lokaalne levik), vastastikune üksteise ärakasutamine
Trechispora alnicola -parasiteerib nurmikal ja moodustab noiaringe murul
laguneval kuuse ja männiokastel. Männil domin seenel ja kuusel bakterid, hiljem hakkavad bakterid enam domin. Mikroobide biomass suureneb ajas. 
DNA barcoding ei saa asendada morfol põhin taksonoomiat eriti kui ei ole kindel liigisisene varieeruvus
Williams AF, Chambers SM, Davies PW, McLean CB, Cairney JWG. 2004. Molecular investigation of sterile root-associated fungi from Epacris microphylla R. Br. (Ericaceae) and other epacrids at alpine, subalpine and coastal heathland sites. Australas. Mycol. 23: 94-104.
Coriolus versicolor
Madagaskari jaot biogeo mikroregioonideks. Imetajatel on see sõltuv veelehkmealadest. Kuivadel ja jahedatel aegadel arv jõed toimised puhvrite ja levikukoridoridena
Echinodontinum
Sclerodermatineae - arv /scler-pisol linidz tek 66 (50-90 err) MAT Aasias. Arv Aasias tek ka Astraeus; SE-Aasias Calostoma, Gyroporus, Diplocystidiaceae; Aasias või SE Aasias Pisolithus ja Scleroderma perekonnad; ürgne peremees Pinaceae, Fagales, Fabaceae või Salicaceae
gasteroidsete ja mitteG evolkiirus, liigiteke ja väljasuremine ei erine
Calostoma cinnabarinum on pisolithuse ja sclerodermaga ühes pundis, mood EcM
Phialocephala sphaeroides liigikirjeldus Kanada arktikast, kus on kodominant paljudel EcM ja AM taimeliikidel: liigikirjeldus. Fülogeneet SSU järgi lähim Loramyces; ITS järgi Mollisia
16S rDNA: >30000 probe, väga tihedasti, 20 bp; Täpne protokoll; parimad matchid organismiga, mille DNAga langeb 100% kokku. 100% tulemused ka 2 organismi DNAde segust; võrreldavad tulemused keskkonna DNA kloonimisega, v.a. Andmebaasis mitteleiduvad liigid
Myrtaceae: EcM perek väh 4 eri harus
18 eri patogeeni (viirused, bakterid jt) spetsiifilised mikroarrayd: Probed 20 b, varustatud ka 1valepaard-kontrolliga. Disainitud fragmentidele kogu genoomis. Sihtmärk PCR-DNA, 50 b pikkused fragmendid
eksootiliste patogeenide levik troopilistes metsaistandekes. Nende kahjustused kohalikel puudel, kohalike seente adapteerumine eksootiliste puudega ja tagasileviku ohud
PEP karboksülaasi aktiivsus mükoriisas palju väiksem kui NM juurtesAmanita muscaria
kottseente üldfülogenees 18S: vilets, puu toeusteta
Uus-Meremaa biogeo: paljud NZL taimeliigid on hiljuti sinna levinud, radieerunud ja edasi levinud. Arv ei levitud tuulega, vaid üle vahepealsete saarte või mööda Antarktikat. Paljud AUS, PNG ja antarkt saarte külmataluvad alpiinsed liigid pärin NZL-st. Graduaalset levikumustrit paljuski varjutavad väljasuremised. Tuulega võivad levida v väikeste seemnetega taimed nii mööda läänetuuli, aga ka vastu koos tsüklonitega. Ka lindudega transp oluline
Gnetales vs õistaimed: MADS homeodomeen -õite tekkeks vajaminevad jrk: MADS olemas nii Gnetales, okaspuud kui õistaimed, Gnetales pole katteseemnetaimede sõsarrühm. 
Lycopodiaceae sporofüüdid ja gametofüüdid mood AM. Gametofüüdid on mükoheterotroofid ja seonduvad vaid nende Glomuste rühmadega, mis ka eelnevalt on teada seonduvat mükohet taimedega
Wipf D. 1997. Polymorphismes protéique et génomique au sein des Morchellaceae – Mise au point d’un outil moléculaire adapté à l’étude de l’écologie du genre Morchella en milieu forestier. PhD thesis, Laboratoire de Biologie Forestière, Nancy, France.
pilliroo juurtes kultuur + sekv ITS; juurtes suurim BD kuival pinnal (Cylindrocarpon, Trichoderma), nii kival kui märjal juurtes (Bjerkandera adusta, Arthrinium); lehtedes ja vartes vähe seeni. Risoomis Trichodermat pole) pilliroo juurte  kultuur + sek  ITS; juurtes suu im BD kuival pinnal (Cyl ndrocarpon, Trichoderma), nii kival kui märjal juurtes (Bjerkandera adusta, Arthrinium); lehtedes ja vartes vähe seeni. Risoomis Trichodermat pole) 
AM mol BD pilliroo juurtes: kas praimereid nii tava-Glomustele kui ka spetspraimerid eristunud rühmadele. Leiti 35 liiki, sügiseti rohkem kui muul ajal; andmete võrdlemisel kas Chao1 ja ACE liigirikkuse hindajaid
liikide kooseksisteerimise, sh konkurentsi ja fasilitatsiooni mõõtmise viisid ja interpreteerimine; ülevaade
taime lehtede ja juurte ökomorf: okaspuudel juured jämedamad pms seenmantli võrra! Välja toodud seenmantli paksused liikide kaupa., juured leht ja okaspuudel samaelaised, ent lehed okaspuudel pikaelaisemad, v.s. lehisel; SRL suurem lehtpuudel. Juured vahtral eriti pikaealised - 2.5a
liblikõielised: väh 2 EcM klaadi: akaatsiad ja tsesalpiinilised
liblikõielised: radiatsioon kesk-eotseenis, kus tek sh tsesalpiinilised ja akaatsiad
mullamikroobid hõlbust invas taimede invasiooni. Paljud invas taimed muudavad mullamikroobide kooslusi tänu keemiale. Muutused aineringes. 
Amanita thiersii on saproob (vb ka lähedased liigid armillariiformis ja nauseosa) oma kasvukoha ja C-ühendite kasutamise ning 13C poolest. Kasvab rohumaadel, kus soodustab rohttaimede kasvu
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
EcM amanitadel on kadunud geenid CBH ja paljudel vähem endoglükanaase; proteaasid samal tasemel. Katsed söötmetel andsid sama tulemuse. Ka kõigil teistel EcM rühmadel on CBH puudu vrd lähedaste saproobsete rühmadega
Tylopilus subgen Roseoscabra: uued liigid ja biogeo: sage AUS ja E-NA (puudub W-NA-s). Arv tek Põhjapoolkeral ja alles pleistotseenis liikus SE-Aasia ja PNG kaudu Queenslandi, vahetades Aasias peremeestaimi. Siiski on tundmata PNG-s! Eur-s arv. väljasurnud
atmosfääri mikroobid: dormantsed aga v paljud ka aktiivsed; arvukus väheneb vertikaalselt; suurim tihedus on maismaal
Gnetum -v vana rühm, mis säilis L-Am ja viimase 47-13 MA jooksul levis arv merevee kaudu Aafrikasse ja sealt jällegi meritsi üle India ookeani SE Aasiasse. Autorid seostavad seda suurte meretasemete kõikumistega 47-4 MAT Gnetum ja Welwitschia eraldusid umbes 130 MAT, Gnetales ja Pinaceae umbes 275 MAT
Laccaria bicolor
mikroobide liigirikkus-ala suurus väikesed z-väärtused tulenevad eelkõige tuvastamata haruldastest liikidest, mis moodustavad pika saba
xxx, strateegiad, mädanikutüübid, massikadu kasel, männil, definitsioonid
Caladenia: palju liike, mille OrM seened kuuluvad Serendipita-Sebacina hulka
taimede molekulaarne evolutsioon on troopikas keskm 2x kiirem kui parasvöötmes. See ei sõltu liigitekke kiirusest, ent võib olla seotud mutats-kiirusega (geenitriiv) ja troop pop-de väiksusega
Metrosideros tek arv Uus-Meremaal, kust levis suht hiljuti alles välja arv kliimamuutuste ja sellest lähtuvalt tuulte suuna muutuste tõttu
Pisolithus vs ? Vs Suillus luteus
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgiCenococcum
Cenococcum
Peridiospora gen nov. Zygomycetes: VK ühe sügospooriga. Kasvab risosfääris Pieris taiwanensis ja Senecio nemorensis
Cymbidium spp Hiinas assots Ceratobasidiumiga, mille kolonis potikatsetes stimul taimekasvu
kogu geeni array: amoA, pmoA, nirS, nirK, 16S rDNA. Konstruktsioon, n=2*(3), spetsiifilisuse ja signaali optimiseerimine. Temperatuuri tõstmine, mõne reagendi lisamine, suurendab spets
sarnaseimad piirkonnad 'Simpsoni indeksi jr: Amanita -Aasia-Eur; NE Am-NW Am; Lactarius -Eur-Aasia; NE Am-aasia; Ramaria -NE Am-Aasia, NW Am-NE Am; Boletaceae -NE am-NW Am, NE Am-Aasia
Suillus
mitmed mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele
Pisolithus, Cenococcum jt
slot blotid >30 eostega levivale seenele, 18-24 bp oligod; blotid eraldi; ükshaaval optimumtemp katsetamine. Mõningane ebatäpsus er perek sees. 
X2 test 2 koosluse eristamiseks liikide jr ???
Rododendroni varis lagun aeglasemalt kui lehtpuudel ja sisald rohkem tanniine. ErM juured said rododendroni pinnaselt paremini kätte N ühendeid kui EcM ja AM taimed - tegu nii suurema SRL kui ErM seentega arv. 
Proge DIVA kasutamine traimede biogeograafiaks
varise efekt taimekooslustele: üldjuhul negatiivne seal kus paks kõdukiht; pikemas perspektiivis varustab toitainetega; positiivne rohumaadel biomassi kasvuks
juure- vs risosf vs mulla seente BD hernel: juurtis vähim, mullas rohkem; kooslused muutuvad haigetel taimedeljuure- vs risosf vs mulla seente BD hernel: juurtis vähim, mullas rohkem; kooslused muutuvad haigetel taimedel
Mulla ja mikroobne C, N, P suurenevad pooluste poole; maailma keskmine mulla C/N=17 ja N/P=17; Suurim C/N/P tundrates, boreaalsetes metsades ja märgaladel; C, N, P mikroobides väheneb eksponentsiaalselt mullas sügavuti
pärn levinud vaid põhjapoolkeral kuni Kesk-Mehhikoni, tsentriga Ida-Aasias. Tek hiliskriidis Kagu-Aasias ja levis enne eotseeni Ameerikasse
Ceratobasidiaceae1 ja 2 linidzid mood liigiga Platanthera minor ja puudega mükoriisat. EktoMükoriisa süntees Cerat1 linidzigaCeratobasidiaceae1 ja 2 li idzid ood liigiga Platanthera minor ja puudega mükoriisat. EktoMükor isa süntees Cerat1 linidziga
Chamaegastrodia sikokianalt eraldatud Ceratobasidium mood potis EcM Abies firmagaChamaegastrodia sikokianalt eraldatud Ceratoba idium mood potis EcM Abies firmaga
Thelephoraceae liikide isoleerimine orhideest ja taasinokuleerimine Cephalantherale ning peremeespuule Quercus serrata
matsutake
Hebeloma, Lacc, Lact, Russ mariae, Russ nigricans, Sclerof, Suill, sünt koos Pinus densifloraga. Fail: Morchella esculenta, Lepiota, Collybia confluens, Clitocybe gibba, Chalciporus jpt saproobid ja EcM seened
xxx
Monotropastrum humile assotsieerub väga paljude Russula ja Lactariuse morfotüüpidega JPN eri paigus
matsutake
paljud: kultiveerimine sarnane inokuleerimine vrd ECM seentega, fakultatiivne mükotroofsus
jaapani söögiseened
ruderaalid, kasvukiirus erinevatel lämmastikuühenditel ruderaalid, kasvukiirus erinevatel lämmastikuühenditel
Cephalanthera falcata assots tomentella-thelephora paljude liikidega ja ühe Russula liigiga
Cephalanthera falcata: reintrodutseeritud orhideedel kasvavad pms Tomentella ja Russula liigid. Taimed jäid ellu kõige valgemates tingimustes
lepa muld on happeline, ent okaspuudega võrreldes toitaineterikas; lepa varis laguneb kiiresti vrd teiste puudega, on toitaineterikas (eriti N ja P)
Tricharina mikolae (nüüd Wilcoxina) -nimi Mikola ja Laiho poolt kirjeldatud seentele viljakehade ja eostest sünteesitud ektendoMR baasilWilcoxina mikolae
geenide levik kõrgusgradiendil: 3800 m vs 3200 m rohkem levinud stress, N ja S cycling geenid
cDNA microarray disainitüübid, replikatsioonivormid
Anamika uued liigid JPN ,S-Hiinast ja Kagu-Aasiast. Seotud Pinacee, Fagaceae ja Dipterocarpaceae-ga
Rhodactina gen nov. Hypog Boletaceae atp6 põhjal. Chalciporus on basaalne Boletacaele, Paxillaceae eraldi (sellele basaalne Hydnomerulius pinastri); Sclerodermataceae eraldi ja Suillineae eraldi
ITS2 eristab keskmiselt 92% loomaliikidest ja 75% taimeliikidest. 0.3% taime- ja loomaliikidest on tegelikult seened. Loomadel ITS2 pikkus (100)195-510(1209) b; GC 5-90%; 
mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB
Kobresia on pisike rühm perek Carex ja Schoenoxiphium sõsarrühmana.
Phylochip vs Geochip: fülog BD ja funktsionaalne BD vähenevad Antarktikas pooluse suunas; omavahel korrel; Manteli testi uudne kasutamine võrdlemaks Phylochipi ja Geochipi andmeid. Phylochip võtab dominante ja sõltub ikkagi PCR ja DNA eraldimise kõrvalekalletest; Phylochipi ja Real-Time PCR andmed ei klapi
Yomyart S, Piapukiew J, Wu B, Hogetsu T, Sihanonth P (2007) Community structure of ectomycorrhizal fungi in a dipterocarp forest in Thailand. International Symposium on Microbial Ecology. Asia 2007, 15-17 September 2007. Ehime Univ., Matsuyama, Japan. 
Corylus(Ostryopsis(Ostrya+Carpinus segi)). Aasia on refuugium
Tomentella tüübikirjeldused: T. Punicea, T. Radiosa, T. Cinereoumbrina
Monotropoidne mükoriisa: Monotropa uniflora-Russulaceae: Martellia ja Gymnomyces .
nitrogenaasi eri geenid bakteritel ja arhedel. Aktinoriisa ja mügarbakterite omad on sõsarad. Korduv horis ülekanne bakterite ja arhede vahel.
Cypripedium, Paphiopedilum CHI assots kitsa ringiga Tulasnelladest. Eri liikidel seened kattuvad vähe, eri perekondadel üksikute eranditena. Juurtest otse kloneerimine ITS + mtLSU
Juurte N:P suhe on suurem troopikas, eksponentsiaalne seos; lehtede N:P suhe troopikas lineaarselt suurem; sõltub eelkõige mulla P sisaldusest ja sademete hulgast - troopika vanadel muldadel on P välja leostunud
Nonparametric Maximum Likelihood Estimator (NPMLE) indeks koosluste võrdlemiseks, mis baseerub paariviisilistel proportsioonide võrdlemisel
Apostasia, basaalne käpaline, eriliigid seotud väga kitsa ringi Ceratobasidiumi ja/või Botryobas liikidega (A. nipponica eri paigus kindla Cerat liigiga)(sõsarperek Neuwiedia seot Tulasn-BeratoB) - seega arv SeratoB on orhideedega primaarselt seotud. 
NotI kõikuvatel regioonidel põhinev restriktsiooniarray
xxx
arbutoidse mükoriisa sünt puhaskultuurist: Thel terrestris, Piloderma bicolor, Cenoc, Pisol
mikroobide PLFA mitmekesisus sõltub taimede biomassist, mis omakorda on seotud taimede liigirikkusega Tilmani plottides; samas muutused mikroobikooslustes ei korreleeru ühegi taimeliigi ega funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadelmikroobide PLFA mi mekesisus sõltub taimede biomassist, mis omakorda on seotud taimede liigirikkusega Tilmani plottides; samas muutused mikroobikooslustes ei korreleeru ühegi taimeliigi ega funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadel
diversiteediindekseid ei saa vrd parameetrilise statistikaga
Carbomyces New Mexico kõrbes -EcM taimi pole teada ja eluviis teadmata
mikroseened: peale preeriramulla kuumutamist domineerisid Podospora, Trichoderma, Penicillium. 70*C ja 85*C vähendasid oluliselt liigilist mitmekesisust. Ka tuha lisamine vähendas liikide arvumikroseened: peale preeriramulla kuumut mist d mineerisid Podospora, Trichoderma, P icillium. 70*C ja 85*C väh ndasid oluliselt liigilist mitmekesisust. Ka tuha lisamine vähendas liikide arvu
Tuber albidum (pos syntees kastanil, tammel ja lepal
Tuber vs konkurendid kasvuhoones
Tuber, Hebeloma fungitsiidid parasiitide vastu
õistaimede basaalne perek. On Amborella, järgmine on suguk. Nymphaeales. 12 geeni põhjal
külmas kliimasse tulekuks oli vaja taimedel juba peenikeste juhtsoonte olemasolu. Samas lehtede langetamine tekkis pärast kolimist jahedasse.
Corallorhiza trifida juurest isoleeritud kandseen mood EcM männil. Uuemate uuringute andmete põhjal on tegu Tomentella liigigaCorallorhiza trifida juurest isole ritud kandseen mood EcM männil. Uuemate uuringute andmete põhjal on tegu Tomentella liigigaCorallorhiza trifida juures  isoleeritud kandseen mood EcM männil. Uuemate uuringute andmete põhjal on tegu Tomentella liigiga
Ceratobas isolaadid tootsid tsellulaasi ja PPO, Tulasnellad vaid tsellulaasi; Orhideed: fotosünt orhideede juurtel pms Ceratobasidium, Thanatephorus=Moniliopsis, Tulasnella (+ 2 Sistotremat). Orhideede seemned idanesid metsakõdu all sama halvasti kui laboris, v.a. Üksikud erandid. Need, kus idanemine toimus, tihedad pelotonid. Seal isoleeriti sarn seened + suht sageli märgati ka pannaldega kandseeni; Ceratobas isolaadid tootsid tsellulaasi ja PPO, Tulasnellad vaid tsellulaasi; Tulasnella, Thanatephorus ja Ceratob v harva patogeensed EcM taimedele ja AM-taimedele kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnud
Pleurotus spp: enamik liike esineb konkreetsetes makroregioonides, v üksikutel sõsargrupp kaugel -arv. Kunagine eostega levik
Pleurotus eryngii: populatsioonide spetsialiseerumine eri peremeestaimedele suguk Umbelliferae piires. Kaasneb osaline sobimatus, geogr erinevused
Zhan J, McDonald BA. 2005. Analytical and experimental methods for estimating population genetic structure of fungi. In: Dighton J, White JF, Oudemans P, eds. The Fungal Community. Its Organization and Role in the Ecosystem. CRC Press, Boca Rayton, FL, USA, pp. 241-263.
Zhan J, Pettway J, McDonald BA. 2003. The global genetic structure of the wheat pathogen Mycosphaerella graminicola is characterised by high nuclear diversity, low mitochondrial diversity, regular recombination, and gene flow. Fung. Genet. Biol. 38: 286-297. Mycosphaerella graminicola: vt pealkiri, levikutsenter Lähis-Ida
populatsiooniuuringuteks ja SNPde tuvastamiseks soovit SCAR praimerid; DHPLC kirjeldus
Amanita perek-sisene ITS, LSU
Diaporthales on monofüleetiline rühm teiste filamentsete kottseente hulgas
Sordariomycetes: Lulworthiales+Xylariomycetidae+Hypocreomycetidae+Sordariomycetidae. Algne eluviis arv parasiitne, kust hiljem mitmeid kordi tek mükopar, saproobsed, soolavee, putukasümbiontsed rühmad
Hymenoscyphus on v lai perekond, millest väiksem osa, mis asustab juuri, nimetati Rhizoscyphus
dot blotid üksikute oligoprobede (15-18 nu) iseloomustamiseks. Ekstraheeritud 16S rRNA; Sulamistemp ja dissots-temp definitsioonid; vältida tuleks degenereeruvate ja inositooli sisaldavate praimerite kasutamist
DNA eraldamine mullast: 1% CTAB parem kui PVPP (40% DNAd kaob); isopropanoolis pole vahet, kas 1 h voi 24 h, -20*C või +20*C; SDS on efektiivne; puhastamiseks parim geel + kolumn
network analüüs metagenoomika mustritele. Põhifunktsioonid olid eri moodulites. CO2 tõus mõjutab mustreid
Geochip: mullaensüümide profiilide muutused ruumilises skaalas
kasutamine mikroobide tuvastamiseks, ka keskkonnaproovidest. Ülevaade, soovitused: parim 19bp oligod >1 bp valepaardumise, soovit otsas
bakterid mullaprofiilis: 18S RFLP+sekv. Ülakihis liikide ja fülogen diversiteet ning liigirikkus palju suurem, domin pole; all tugev domin, domin ka üksikud fülogen rühmad
1/D, lognorm alfa: bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
kasutamine mikroobide tuvastamiseks, ka keskkonnaproovidest. Ülevaade, soovitused: parim 19bp oligod >1 bp valepaardumise, soovit otsas, VIITED; fülogeneetilised arrayd, funktsionaalsed ja kogu-genoomi arrayd
RAPD markerite põhjal sarnasuskoefitsendid Suillus grevillei
Suillus grevillei
ISSR e SCAR mikrosatelliitmarkerid (3) Suillus grevillei jaoks -3 markerit ei võimalda kõiki indiv eristada, eri kodominantsed markerid on lokaalselt tugevasti agreg -arv eosed levivad mõnikümmend meetrit. Samas 700 m kaugusel olevad popid pole üldse eristunud -arv geenivah esineb järkjärguliste lühikeste eoste levikutena
Suillus grevillei
isoleerimistehnikad
Orhideedel (C3) v neg 13C, korgem mykohet orhideedel
Pyrolaceae (40-83%) ja Orchidaceae (Platanthera leucostachys: 25-32%) mitmed liigid on N-miksotroofid, kuid mitte C-puhul (v.a. Orthilia secunda v varjukas metsas: 28%). Ei korrel valgustingimustega. Pyroloidid seotud paljude eri EcM seentega -pms Piloderma, Pezizales, Thelephora-Tomentella). Arv C saamiseks on keerukamad viisid ja esineb C kaotusi vrd N-ga
Corallorhiza trifida on poolmükoheterotroof (52% N ja 77% C seente kaudu), ent on spetsialiseerunud vaid Tomentella liigile
bakterid meres: pms erinevus bentose ja pelaagiliste koosluste vahel; bentose omadl tugevamad biogeogr erinevused, eriti aga merepõhja ja ventide asukatel; produktiivseus seletas u 5%
veeorganismide kooslused: ülevaade metoodikast; nt singletonide ja <50sekv-OTUde väljaviskamine ei muuda tulemusi kvalitatiivselt, ent vähendab dispersiooni!
levikueksperimentide kaasamine on vajalik BS vs ökosüs fn eksperimentidesse, mis aitab planeerida ka kaitset ja ökosüs restoratsiooni
puisniitu taastades metsa maha võttes on oluline niita raiesmikku, et suurendada taimede liigirikkust. Ka juurte läbilõikamine suurendab liigirikkust ja võsude arvu
taimede koeksist eri teooriad: tutvustus -arv kõigil teooriatel oma osa eri kooslustes sõltuvalt proportsioonist. Puisniitudel on tähtis liigifond ja regulaarne niitmine 

endofüüdid, DS arbuskulaarne MR Erikoidne MR Bakterid,protistid, arhedmic ocosm EOSTE IDANEMINE
juurtes Populus deltoidesel bakterid ja seened: 454 LSU. Juurtes oli palju Actinobacteria. Baktereid juurtes mõjutas sesoonsus, seeni mitte. Bakterite ja seente kooslus korreleerus 6%juurtes Popul s deltoidesel bakterid ja ed: 454 LSU. Juurte  oli palju Actin bacteria. Baktereid juurtes mõjutas sesoonsus, seeni mitte. Bakterite ja seente kooslus korreleerus 6%
ammooniumi oksüdeerijad on mullas enamasti arhed, mitte bakterid: 454 metatranskriptoomi uuring
454: eri praimerid ITS2 seentele, trnF plastiididega eukarüootidele, SSU kõigile. Univ-praimer on paljude hälvetega ning ei oma piisavalt resolutsiooni; Soovitavad kasutada altern univ-praimerit parema resolutsiooniga. Leidsid takson-spetsiifilised thresholdid eri organismidele ja markeritele
bakterid mullas: 454
bakterid mullas: 454
Bakterid risosfääris vs bulk mullas: v erinev
COI super-degenereerunud praimerid annavad paremaid tulemusi kui tava-Folmeri praimerid, ent osad taksonid siiski puudu. Kõiki variante pole võimalik arvestada, kuna spetsiifilisus kaob
eukarüoodid merevees: 18S rDNA pürp vs traditsiooniline single-cell PCR - üldiselt sarnane, ent erinevused rühmades, kus on teada suured rDNA koopiate erinevused (alveolaadid); 454 puhul on ohtrushinnangud vähemtäpsed, sest analüüsitakse ka puhkeolekus rakke; ilmselt erinevused ka rakkude lüüsumisvõimes
eukarüoodid merevees: 18S RDNA: V4 ja V9 regioon annavad 2,5x erinevaid BD tulemusi ja 7x erinevaid homopol tulemusi; hõimkonnad on võrdeliselt esindatud, ent dinoflagellaatide sugukonnad v ebavõrdselt
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
inimese suuõõnes (saliva, plaque) sadu baktereid
invasiivsed palmid assots väga generalistide seentega invas-mullas
Populus: yle 50 AMF OTU 3 proovialal
seentekooslused Sveitsis 700 km2 alal 200 alal: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fülogen beta-BD korrel taimede funktsionaalse beta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seenekooslust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeru
Lyman liustiku alt vabanenud alad: enim Hypocreales ja Mortierellales ja Helotiales. Seente elurikkus ei muutu liustikust kaugenedes, ent bakteritel väheneb. Seente elurikkust ja koosseisu mõjutas eri taimede lähedus vähem kui baktereid.Lyman li i u alt vabane ud lad: enim Hypocreales ja Mortierell les ja Helotiales. Se nte elurikkus i muutu liustikust augenedes, ent bakteritel väheneb. Seente elurikkust ja koosseisu mõjutas eri taimede lähedus vähem kui baktereid.
kimääride teke: tüüpiliselt SSUs 15-20%; sarnasematel järjestustel rohkem kimääre; samu kimääre võib olla rohkem kui 1 koopia, sest break-point on sama ja korduvalt tek uued; metagenoomi-analüüsides SSU kimääre palju vähem; Proge ChimeraSlayer
konkreetse järjestuse pürosekv korrektsete tulemuste saamiseks peab similarity olema 97% ja per-base error probability </=0.2. Muidu v palju artefakte homopol tõttu. Said 0.03 kontaminantseid järjestusi teistelt bakteritelt
Quercus lehed: meeletult liike. Erinevused linna ja linnaserva vahel
metabarcoding vs barcoding: vaja standardiseeritud lähenemist. Markereid peaks olema mitu, üks neist ametlik triipkood; markerid peaks olema kindlasti liigi-tasemel resolutsiooniga, sest muidu magatakse maha patogeenid jm, olulised taksonid; Markerid peavad olema soovit. aligneeritavad et kasutada fülogeneetikas. Soovit tekitada standard lahendused bioinf analüüsiks ja OTUde nimetamisel, et oleks võrreldavad.
metagenoom mikroobidel vs mulla soojendamine 2 kraadi võrra: denitrifikatsioon kasvab, geenide suht G+C content kasvab, CO dehüdrogenaas, respiratoorsed geenid kasvavad, bakterite ja seente hõimk muutused väikesed metagenoom mikroobidel vs mulla soojendamine 2 kraadi võrra: denitrifikatsioon kasvab, geenide suht G+C content kasvab, CO dehüdrogenaas, respiratoorsed geenid kasvavad, bakterite ja seente hõimk muutused väikesed
metagenoomide katvuse määramine: vaja statistiliste testide ja olulisuse jaoks. Üle 2x erineva katvusega proovide võrdlemist peaks vältima. Piisav katvus on 50%, mis mulla puhul tähendab 2-5 GB andmeid ehk u 5-10 Miljonit Hi-Seq sekventsi
metagenoomika ja amplikoni-põhine diversiteedianalüüs, metatranskriptoomika vs. Array-põhised tehnoloogiad (Geochip, Phylochip). Avatud meetodite puhul uute hõimkondade ja metabolismiradade avastamine. Amplikonipõhistel on probleem madal reprodutseeritavus ja kvantitatiivsus. Funkts-geenide analüüsi takistab praimeri disain. Shotgun võimaldab assembleerida täisgenoome dominantsetest organismidest; Array puhul geenide/organismide sarnasus. Suht-ohtrus vs. abs ohtrus. Pushib oma arraysid
metagenoomika vs amplikoni-põhine: 64-spp bakteri mock-comm, kus kõigil genoomid sekveneeritud!. 454 puhul selge GC hälve, ent Illuminal mitte. Metagenoom andis ka vasteid muudele Bakt hk-dele. Amplikoni-põhisel analüüsil kasutati 3 eri barcode SSUs. Mõnel väga tugev primer bias, mis seostub mismatchiga, ent teistel mismatch-seost pole. Vähim-kallutatud ülevaate annab Illumina-põh metagenoom.
metagenoomika vs amplikoni-põhine: veeproovid. Metagenoom saab kätte palju rohkemate hüimkondade ja perek 16S regiooni vrd amplikonidega. Bakteritel 0.1% kõigist geenidest on rDNA. PCR-põhised ja metagenoomiandmed pole omavahel võrreldavad ning ka 454 ja Illumina andmed pole võrreldavad. Väidet PCR alahindab haruldaste liikide ohtrust vrd metagenoomiga. 
metaproteoomika lehevarisest: veebr vs mai: taimede osakaal väheneb ja seente oma suureneb; domin kottseened; Glomeromycota polnud; . Tsellulassi tootsid veebr pms Leotiomycetes, mais eri aladel eri kottseened; Ca conc suurenedes ens akt vähenes. Bakterite tsellulaase ei avastatud, seega arv. nad varastavad seente tagant
Miseq Illumina: ITSFI2 praimer; ITS1 regioon: 4M sekventsi, millest jäi 2.6M pärast proovideks jagamist; ühest mullaproovist 1550-3000 OTUt; anniiling temperatuur mõjutas tugevasti OTUde koosseisu; palju unikaalseid OTUsid 52* juures, kõrgematel vähem unikaalseid
mock community: suurem sekveneerimissügavus suurendab täpsust, replikaatide sarnasst ja beta-diversiteeti. GC-content mängib rolli proovide konkureerimisel NGS analüüsis. Soovitavad mitte kasutada Sobs, ega estimatoreid, vaid mitteparameetrilist Shannoni ja Morisita-Horni indeksit, mis ei sõltu sekveneerimissügavusest. Uued praimerid Bakteritele ja Arhedele
müra eemaldamise võtted: trade-off sekventside arvu, keskmise pikkuse ja kvaliteedi vahel: AmpliconNoise vs QIIME; mothur vs acacia. Tulemuste parandamine muutes üksikuid parameeteid.
NS31-AML2 454 vs TRFLP: tulemused kvalit ja kvantit sarnased, ent pyro oli tundlikum ja andis märksa rohkem OTUsid. Taimeliigid ja mulla vanus määravad suure osa AMF kooslusest, ent nende osakaal jääb ebaselgeks
paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.Ruumenis: bakterid, arhed, ciliaadid, seened. paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.
PCR bias: AT ja GC rikkad piirkonnad, kus kumbagi üle 90% on v raske amplifitseerida Phu polümeraasiga. Aitab segu-polõmeraasi ja keemia kasutamine. PCR-vabadel tehnoloogiatel hälve on väiksem. Ka Illuminal endal on mitmed seotud vead
PCR-põhised meetodid ei kõlba kvantifitseerimiseks. 20-kordsed erinevused eri seentel; osa seeni on viletsama kvalit-skooriga, esineb palju autapomorfseid vigu, mis ei tule välja kvaliteedikontrolliga; 
pH määrab bakterite BD (unimod pH6-7) ja koosluse struktuuri
preeriamullas. ITS1 praimer ei kõlba. Esindatud kõik seente hõimk: kottseentest (41%) domin Onygenales, Pertusariales, Pleosporales, Hypocreales (Helotiales ja Pezizales 2%); kandseentest (54%) Agaricales, Cantharellales ja Atheliales. Liigirikkus ja BD vähenesid sügavuti; 25 OTUt rohkem pinnapoole, 8 OTUt eelistasid sügavamat mulda. 600-1000 sekventsi proovi kohta pole piisav
produktid kuni 400 bp: lühemaid produkte valitakse 454s, >400 bp pole enam vahet. >1000 bp sekv edukus 10%. Arv kehva primerite sobivus vähendab BD, seetõttu tuleb lisada degener posits.
domin Hypocreales ja Helotiales, vähem Pleosporales, Xylariales, Mortierellales
pH gradient ei mõj liigirikkust ega DNA arvukust, ent oluliselt määrab koosluse str. Helotailes eelsitab happelist, Hypocreales aluselistpH tõus suurendas liigirikkust ja DNA biomassi lokaalselt. Eri bakterirühmadel erinev pH optimum; mõj ka kooslust
segu-DNAst ei peegelda kvantitatiivset aspekti kuidagi. V suured erinevused LSU ja SSU vahel; kui mingit liiki võtta kordades rohkem, ei peegeldu see pürode arvus; 0.6% sekventsidest kimäärid; suutis eristada ka sarnaseid liike kui liikidevah erin > liigisis erin; liigisis var polnud pürosekv artefakt. Arvatav liigirikkuse alahinnang suht madal; kvantit ebatäpsus tuleneb arv PCR probleemisest; soovit kasuta väh 2 PCRi ja väh 2 rmtk ning kvantiteedi määramiseks kasutada madalaimat näitu(???)
Titanium teeb rohkem homopol vigu kui FLX, ent ei tekita juhuslikke insertsioone. SSU V4 vs V9 erinevad suurel määral sekv-vigade poolest, interakteerudes masinaga. Titaniumil singletonide väljajätt suurema mõjuga. Titaniumil võib olla ka suur transversioonide%
vanades andmetes liigselt OTUsid kuna klasterdamismeetodid soosisid seda. Soovit single-linkage eelklasterdamist ja average-linkage klasterdamist ,Pikka saba see siiski ei vähenda. Paljud singletonid on mitte-target lõigud genoomist; kimääre väga vähe, vead olid sekventsides ebaühtlaselt jaotunud; multi-seq aligneering tõstab samuti OTUde arvu vrd paarikaupa laigneeriniguga; >90% artefaktsetest OTUdest olid singletonid, ent esines ka üksikuid doubletone ja tripletone!! Kimääre+kontaminatsiooni 0.03%
vead: tingitud arv mitme template seondumisest kuulile; vead ebaproports seega jaotunud. Eriti probleemsed homopolümeersed regioonid; kasvõi üht N sisaldavad järjestused, normaalsest pikemad järjestused
vigade teke: eriti lõpuosas, kokku 10% ilma vigadeta; domin inserts ja delets suva kohtades. U 300-400 bp pealt kvaliteet halveneb järsult; Vigade hulk sõltub ka pos Ptplaadil. Lüj jrk on lüh seepärast et nende kvaliteet on juba algul kesine ja halveneb v kiiresti; 
Pürosekv 200 bp SSU
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seened vs CO2, temp tõus, induts põud: ohtrusele ja liigirikkusele pole olulist efekti; kooslustes domineerib SCGI, ent eri töötlustega aladel eri alarühmad. Koosluse struktuuri mõjutab nii seentel kui bakteritel induts põud, ent CO2 ja temp polnud olulisedbakterid vs CO2, temp, põud: rikkus sama, ent põud muudab t gevasti kooslu  str.
LSU homobasidiomütseedid. 12 peaklaadi: euagaric; boletoid (athelioid); hymenochaetoid (corticioid); phlebioid; russuloid; polyporoid (trechisporoid); thelephoroid; gomphoid; cantharelloid
blastN ja Naive Bay klassifikaator ning ITS1, ITS2 ja LSU annavad sama täpseid määranguid duguk tasemel. Täpsus sama ITS2 puhul. Ka perk-tasemel. Koos bootstrapi 50% arvutamisega on NBC täpseim
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ITS1 ja ITS2: resolutsioon liigitasemel on paljudes taime- ja loomaperekondades parem kui triipkoodistamise geenidel; ITS1 eristab pisut paremmini kui ITS2, ent ITS1 pikkus varieerub rohkem kui ITS2. Vrd viletsaid praimkereid.
Hebeloma: soestumine Salicaceae-ga tek väh 3x, var liikide vahel väike, näitab kiiret radieerumist hiljuti cruliniforme rühmas. Bioloogiliste liikide vahel tihti erinevusi pole
Hebeloma crustuliniforme kompleks: bioloogilised liigid pooleldi sobimatud; mõni tundub olevat kahe teise hübriid tuuma ja mt DNA põhjal (IGS vs CTB); liigiteket on mõjutanud geogr. Asukoht, eri peremehed ja eri viljumisajad. Mitmed taksonid on tek just peremeestaime järgi
Cephalanthera longifolia albiinod vs FS taimed -kolonis Tomentella-Thelephora liigid, mille poolest albiinod ja FS isendid ei erinenud; lisaks Ceratobasidium, Helotiales, SordM ja mitmed erinevad EcM seened. Albiinodel kõrgem N konts ja d13C; paljudel orhideedel N ja vähematel C miksotroofsus
Bakterite mass-sekv planktonist: 516 OTUt (algselt 1067, millest enamus olid kimäärid). Barcoding kriteerium 99%, prooviti ka 98% ja 97%,ent erilist vahet polnd
DSE: ei tohi nimetada mükoriisaks, pigem võrrelda lehe-endofüütidega. Inh patogeene; kultuuride kirjeldused ja määramistabelid perekondadele; 
Igapo: Manause ümbruse ökoloogia; Aldina latifolia domineerib kuivema poole peal. Kuivema igapó taimekooslus on kasvukoha-endeemne ja liigirikkam kui varzea. Siin-seal, eriti saartel kasvab ka Coccolobat; Glatsiaaltsüklid on igapode leviala v tugevasti mõjutanud
protistide ökoloogia rev protistide ökoloogia rev
vs ErM erineva N, P juures vs AM erineva N, P juures
Amaurodoni AUS uus liik. Cunninghami A.viridist peab Tomentellaks. Risomorfid tsentraalsete hüüfidega, v sarn Boletalestele. Märkas, et väga agaralt söövad mullaloomad eoseid, mis on terved peale seedimist -arv levitavad
Ramaria: subgen Lentoramaria ja Echinoram. Ja asteroram. Isotoopide 15N sign baasil
bakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodikabakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodika
Dark Septate mitmekesisus nulul, pöögil, erikoididel: palju morfotüüpe kultuuris, sh pannaldega kandseen sage; Phialocephala kõigil, eelistatult arktoalpiinses piirkonnas
Terminalia amazoniaca ja Urochloea-rohi erinesid AM koosluste poolest
OrM: Goodyera repens vs Ceratobas cornigerum: MR taime 32P ylesvott palju ef-sem kui mitte-MR taimel ja EmH-ta MR taimel, ka transpordil pealsetesse; 
Ceratobasidium cornigerum: kõik isolaadid stimul seemnete idanemist, ent kasvu stimul erines isolaaditi väga tugevasti. Aasta aega seisnud isolaadid kaotasid sümbioosi võime
Malaisias kolonis väiksem raiutud aladel. AM tek ka Intsia palembanical. Euroopast sissetoodud AM inokulum põhj palju suuremat juurdekasvu kui kohalikud AM seened. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. 
Malaisias: kolonisatsioon suurem puutumata>valikraiega>lageraiega aladel nii kohapeal kui potikultuurides; samas spooride produktsioon suurim valikraiega alal
Amherstieae (GilbertioD, PellegrinioD, Julbernardia, Brachystegia, TetraBerlinia, Microberlinia, Isoberlinia, Berlinia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus, Aphanocalyx, Didelotia, Cryptosepalum), Detariae (Intsia, Afzelia, Eperua), Papilionoideae(Mirbelieae, Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kahtleb raportites, mis on tegelikult valed. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. 
Baieesia vs maximum likelihood vs most parsimony. Baieesia meetodid suudavad pakkuda kõrgemat usaldust, eriti lühikeste sõlmede puhul ja tunnuste vähesuse korral. Samas on nad võimelised seal ka eksima. Baieesia posterioorne tõen = p
spooride idandamine spooride idanemine bakterite mõjul
vs ECM: diversiteet globaalskaalas, tähtsus tähtsus globaalskaalas
taastumine peale vulkaanipurset, väga tugev positiivne seos näriliste ja muttidega
AM, DS vs ECM Adenostoma /Rosaceae)
Gaultheria shallon: seq domin Sebacina ss Warcup, Capronia, Hymenoschyphus, Phialophora, Phialocephala, Trechispora; kultuur: Capronia, Hymenoschyphus, Phialophora
bakterite kooslused on häiringutele muutlikud ja toimub ka normaalne suktsess; redundantsust on v raske mõõta. Suurtes kooslustes on portfolio efekt = sampling effect
AM kolonis kevadel madalam kui sügisel, väheneb org aine kasvades
Kapimaa taimede MR staatus: Ericaceae-ErM; EcM pole; NM -Cryophyllidae, Brassicaceae, Crassulaceae, Proteaceae, Santalaceae, Zygophyllaceae, Restionaceae, Cyperaceae. Erikoidid seal kasvavad läbisegi muude taimedega
RNA hübridiseerimist segavad humiinhapped (seonduvad membraanile), DNA suuremates kogustes( interakts RNAga), polyA suuremates kogustes. Ei soovitata kasutada Dnaase, sest need lagund RNAd teat kohtadest
nodF nestedness arvutamiseks. Võimaldab hinnata mõlema osapoole jaoks eraldi. Kui maatriksis on alla 10% kaetud, teeb vähem vigu kui varasemad meetrikud
acid phosphatase - aktiivsus mükoriisas sõltuvalt seeneliigist kas HN-s või seenmantlis. Väetades HN-s olev ens-akt suurenes - arv suurem transp taime
Rhizopogoniga inokuleeritud mullas ebatsuugal kõrge N2 fix tase -Azospirillum
Sapotaceae jaguneb 3 rühma, kus triibuses Chrysophylleae on Pradosia. Klaad ise täielik kamm. Sõsarperek Chrysophyllum, Synsepalum, Pouteria, Omphalocarpum, Micropholis, Leptostylis, Englerophytum, Delpydora jpt
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
Penicillium sp, Verticillium sp, cf Phialophora; cf Hymenoscyphus, pms tundmatud
mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne
inimese soolebakterid: väga mitmekesine seltskond. Helicob pylori vähendab teiste liigirikkust
bakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspot bakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspot
Structural equation modelling AM seente kooslustes. AM-seeend mõj muid ökosüs komponente ja seeläbi kk-protsesse kliimamuutustes
lehe-endofüüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, koosluste sarn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS rikkusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .
lehe-endofüüdid: diversiteet kasvab ekvaatori suunas; peremeestaime rühm ja sademed pole olulised. Troopikas OTUdest Sordariomycetes, Dothideomycetes; temp-mets SordM, DothM, boreaalne mets: DothM, SordM. Fülogeneet BD troopikas väiksem kui parasvõõtmes
samblikega seotud seented on fülogeneet allikas taimede endofüütidele. Endofüütide ja parasiitide vahel palju üleminekuid; saproobsuse paljukordne teke eriti parasiitidest ja ka teistest, ent harva vastupidi; VIGA: ei võetud analüüsi mullasaproobe
Hymenoscyphuse kompleksi pole lehtedest kunagi leitud; Cenoc on leitud ka lehtedest. Lehtedes ja vartes on palju samu liike, ent lehtedes siiski ka unikaalseid; endofüüdid suht spets, samas kui epifüüdid on pms generalistid-saproobid; Spetsiifika on pms perek-tasemel; Biogeo: boreaalses liike vähem, ent klasse rohkem; Lihhenikoolsed seened on tähtis allikas endofüütide BDle. Leiab vajadust ühtlustada proovivõttu, DNA analüüsi jms. Troopikas domin SordM (kult-põhjal) on haruldased DNA-põhistes uuringutes; morfotüüpideks jaotamist tuleb vältida
troopikas lehtedel: tähtsus, mitmekesisus. Domin SordarioM ja DothideoM seltsid; entomopatogeenide tähtsustamine endofüütidena: nii elutsüklis kui levikus . Nii patog kui endof seened eelistatult levivad putukakahj kaudu lehtedesse
vs ECM: langus arvukuses 
metsas: Suillus spp, Rhizopogon spp, Thelephora sp, Cenoc; Isol luited: samad dominandid, aga saba palju lühem; inokpot mets: Suillus spp, Rhizopogon spp, Wilcoxina, Trich ustale, Cenoc, Tom sublil; isol luited: Wilcoxina, Suillus spp, värske hirvesitt: Suillus spp, Rhizopogon spp, Tom sublil; kuivand hirvesitt: Rhizopogon spp, Suillusi v vähe. Arv et Suilloidid on kohast pikamaalevikuks ja ellujäämiseks mullas; Rhizopogoni eosed palju säilivamad kui Suillusel
Eucalyptus regnans vs Pomaderris aspera: Euc: juurte teke, areng ja juurestiku omapära: areneb süvajuur, mis peatselt kõduneb. Juured ulatuvad väh 1.5 m süg. Juurte horis ulatus väh 19m; Pomaderrisel v pinnalähedane juurestik (0-15 cm) levikuga 1,8-3,6 m tüvest eemale. Ankurjuured ulatuvad 65 cm süg-ni. Pomaderrise juurewd domin eukalüpti üle mulla ülakihis. Arv see on v tähtis konkureerides noorte eukalüptidega, mille juured eelist sama sügavust
Eucalyptus regnansil: Cort purpurascens (ka Pomaderrisel). Ektendo-tüüp siledatel (sh Clitocybe, Agaricus, Mesophellia, Cort radicatus). Mesophellia mood leiva-moodi EcM kus juuretipud läbisegi VK-degakahe klaasi vahel EcM süntees
Aasia dipterokarbid on jaotunud mullastiku, valguse ja niiskuse gradiendil. Savanniliigid on mitmeid kordi tek vihmametsa liikidest 2 MA jooksul. Liigirikkaim Borneo, endeeme vähe, v.a. Sri Lankal. Võrreldav bioloogia pöögilistega, kes on arv suurimad konkurendid kõrgemal. Arv er aastatel söödikute saturatsioon on põhj dominantsust uues kasvukohas Aasias. Hübridis harva. Liigiteke allopatriline; SE-Aasia dipterokarbid jõudsid sinna India subkontinendilt hilis eotseenis
Lact brufuselt saadud MHB stimul EcM mood Lacc bicoloriga. 2 tüve 5st induts dihhotoomsete harun teket ilma auksiini osaluseta männil
Arhede kooslust globaalselt ei mõjuta miski peale soolsuse (3%); metaandmete vähesus inh analüüsi; hydrothermal vendid on suurima arhede linidzirikkusega- arv arhed seal tek.; 
C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; C:N 18-20 on piir, kus e asi mikr obid hakkav d allokeerima N-ensüümidel . Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; 
EcM seenekoosluste uurimisel: Vkde segust erald DNA põhjal ei saa kätte kooslust. PCR põhisüüdlane. Kloonimine+sekv annab >90 klooni puhul 90% liikidest 20 liigi segu puhul, ent T-RFLP v vilets. DNA konts enne PCRi ei mõj, ent tsüklite arv mõj: 20-30 tsüklit - ei saa kõiki liike kätte; 50 tsüklit: tekivad artefakt-liigid arv kimääride läbi. Seetõttu proovide kokkusegamine on halb lahendus
T-RFLP puudused EcM seente uurimisel: mitmetel seentel tuvastati samal isendil ITSs punktmutatsioonid ja pikkuse polümorfism, mis annab lisabände. Lisabände annab sageli mittetäielik restriktsioon; T-RFLP bände ei tohi kasutada koguliigirikkuse hindamisel, ent võib võrrelda erinevaid uurimispaiku
Terfezia claveryi, Terf boudieri: kuivatamine kiirendab eoste idanemist agaril. Idanemine parem askusest valla pääsenud eostel
Pisolithus, Amanita, Scleroderma sünt Afzelia africanaga. Uapaca all olevad seened ei mood EcM Afzeliaga
vs juureproov; tuubid: metsamuld: ECM diversiteet
Petri tass erinev substraat
mikro-ja makroseened vs ECM-seened
AM network hoiatab teisi seotud taimi lehetäide rünnaku eest, mille järel taimed eritavad keemilisi ühendeid, mis peletavad lehetäisid, ent meelitavad parasitoide
Cladophialophora põhiharu=Herpotrichiellaceae on mullas elavad mustad pärmid, millest paljud ka patogeenid ja elunevad ekstreemsetes paikades. ErM seened siia ei kuulu.
Janzen-Connelli fenomen on tugevam taimedel, kelle seemnete tihedus on suurem; fungitsiidide kasutamine suurendab taimede dominantsust ja vähendab elurikkust
lakaasid: nii taimedel kui v paljudel eri kand ja kottseentel. Opt pH = 4; pms toodetakse varise ja puidulagundamisel, komposti tekkes, samuti antagonistlike reakts käigus tek fenoolide lagund. Madal redokspot ei võimalda lakaasidel lagundada kompleks-aromaatühendeid
arv. Et EcM seened ei käitu fakult saproobidena; pakub altern lahendusi mitmetele töödele ja hindab kriitiliselt meetodite puudujääke ning ebatäpsust (ei sobi ABTS), kõdulagunemisjäägid on 3 a pärast lagunemise algust energeetiliselt mittetasuvad; arv et laguens akt tõus EcM seentel kevadel v vanadel puudel on seotud ainete taasomastamisega surevatest kudedest; ka EcM seente genoomides pole tõendeid laguens olemasolu kohta
sagedus ja ohtrus sõltuvad positiivselt genoomisuurusest ja spets funktsioonide olemasolust
Tuber borchii -kvantit PCR
eri kõrrelised mõjutavad mullas olevate bakterite ja seente biomassi PLFA jreri kõrrelised õjutavad mullas olevate bakterite ja seente biomassi PLFA jr eri kõrrelised mõjutavad mullas olevate bakterite ja seente biomassi PLFA jr
mikroobide arvukus suurim niiskes, N-väetamata rohumaal; kevad>talv>suvi>sügis. Seente osakaal vähenes N-väetades mikroobide arvukus suurim niiskes, N-väetamata rohumaal; kevad>talv>suvi>sügis. Seente osakaal vähenes N-väetades
Rhinanthus minor hemiparasiit suurendab taimede maapealset liigirikkust (supresseerides absol dominante), vähendab prod; vähendab mullas seente suht osakaalu ning kiirendab N ringet
mikroobide biomass suurem prim sukts aladel lepa, Equisetumi ja Rhacomitriumi risosfäärides vrd teiste taimede ja palja mullaga
täpseks rekonstr kõikide liikide olemasolu analüüsis vjalik; liigitekke kiiruse määramine, harude vanuse määramine; näitab et pleistotseenis on liigitekke kiirus peale jääaega jäänud samaks; allopatriline, sümpatriline ja peripatriline liigiteke; raske arvestada liikide levila muutumisega aja jooksul; arv tekkivad liigid peaks asustama eri nishe, ent see pole alati nii; hübridisatsioon kui liigitekke mehanism
peremehe-spetsiifika taimede ja nende parasiitide, patogeenide, herbivooride vahel: generalistliigid võivad koosneda tugevalt spetsialis genotüüpidest; evolutsioonilised ja ökol mustrid; tasub edasi uurida molekul tasandil
Pleurotus ostreatus: sööb nematoode, kogu protsessi kirjeldus, pildid, eritab pleurotiini (bakteritsiid) ja ostreatiini (nematitsiid)
DS: anatoomia, värvimine sudan IV-ga, värvipildid; mikrosklerootsiume palju talvel, kevadtalvel; pigmenteerunud hyyfid kevadtalvel ja kuival suvel, hyaliinsed hyyfid kevadel ja kuival suvel; lipiidkehad niiskel suvel ja sygisel 
DSE: Aspergillus ustus -voimeline omastama fosfaate mineraalidest ja neid taimedesse transportima. Värvimismeetodid Sheffe ja Sudan 4ga
DSE/Bouteloua. DSE v mitmekesise morfoloogiaga, kolonisatsioonivormid aastaajati erinevad, koloniseerib ka juhteelemente ilma patoloogiliste sümptomiteta, DSE mood v palju lipiiditilku. Pakutakse mutualistlikku kooselu
Uus-Kaledoonia Sapotaceae on sinna levinud mitmeid kordi AUSst ja arv korra PNGst, kus edasi on toimunud kiire ja põhjalik divergeerumine. L-Ams ja AAFRs levinud klaadid on basaalsed Australaasias levinud klaadile
invasiivne sinep Alliaria mõj AM seente kooslusi Acer seemikutel ja vähendab kolonis.
Illumina masina abil mass-sekv mõlemast otsast; said platoole jõudvaid liigikõveraid. Vigadeparandus kahandab OTUsid 10x
network-anal, seemnetelevitajad ja tolmeldajad olif rohkem nested kui toi duahelad. Mida rohkem on koosluses interaktsioone (seos liigirikkusega pos logaritmiline), seda suurem on nestedness.
network analüüs: tugevad seosed vastastikuselt välistavad üksteist; see on seletatav koevol komplementaarsuse v konvergentsiga. Liikide jõud sõltub pos eksponentsiaalselt liigi suhete arvusse
mullaseened; RNA vs DNA; Pinus vs Eucalyptus: metsade vahel olulised erinevused
Kokku: Inoc1; Russ1; Pisol1; Thel1; suguk: Russ(17), Thel(12); Lacc(3); Inoc(3+?); Cort(3). Kontroll: Pisol1; Inoc1; Russ3; Unkn; 2y põletamine: Lact1; Thel1; Thel2; Thel3; Thel4; Thel5; 4y põletamine: Inoc1; Cort1; Cort2; Lact2; 2y ajutiselt mittepõlenud: Russ1; Thel6; Russ2; Thel5. Thelephoraceae eelistas 2 y põletamist; Cortinariaceae ja Pisolithus eelistasid põletamata või harvem põlet alasid
Petri tass
juured vs lehed Lepanthes orhideel. Mõlemis domineerivad Rhizoctonia-Ceratobasidium? Ja Xylaria ilma oluliste erinevusteta. Seentel ei tähel antagonismi ja väikeses juures või lehetükis võis olla koos 4 eri seent
Populus, Salix Arizonas: niiskus seletas kõige rohkem koosluse varieeruvust
puuvillataimede juured kult + sekv: Fusarium spp, Nectria, Gliocladium, Diaporthe, Cladosporium spp.
FISH: oligonu probed cu3-ga 2 bakteril, 1 arhel, pärmil. 16(18S) rDNA. Probede fluorestsents sõltus tugevasti probede asetusest DNA konformatsioonis: v raske hinnata. Prokarüootidel olid olulised seosed homoloogse probe seondumisefektiivsuse vahel
petri tass > klaas
Hymenoscyphus: suudab lagundada tanniini paremini kui ECM seened, siiski inhibeerib kasvu, ent stimuleerib PPOde aktiivsust.
proteiin-polüfenooli on ErM seened võimelised lagundama, ent ECM seened mitte.
Hymenoschyphus, Oidodendron: korralik ligninaasne aktiivsus
MHBdel väga erinev spetsiifilisus just seente suhtes. Mõni EcM oma stimul ka patogeene (surub peremehe kaittsevõime maha) ja AM seeni
Euroopas jääaegade refuugiumid: eriti tähtsad ilmselt Apenniinid ja-W-Balkani mäed; väidet. Jääaegadel puude pop-d surid P-Eur välja (vb mänd, Salix, Betula mitte), ent pop-d ei levinud pärast jää pealetungi tagasi, sõltudes L-Euroopasse jäänud pop-dest! Euroopasse on alles jäänud need puud, mis elavad üle jääajad ja soojad jää-vaheajad L-Eur efuugiumites!; Eelmistel jäävaheaegadel on mitmed teised puuliigid kaugele põhja levinud, ent praegu refuugiumites vaid. Jääaegadel Eur-s palju steppi kuiva tõttu, mis võib olla teine faktor liikide vähenemisel
Frankia ja peremeestaimede fülogenees ja biogeograafia. Lahatakse kõiki taimerühmi eraldi. Palju avaldamata andmeid.
puude kalibreerimine ja mol kell. Arv mol kell annab liiga vanu ennustusi, sest viga on Poissoni jaot ja liiga palju on valesid ja puuduvaid andmeid, mis võimenduvad kauges minevikus veelgi
rRNA vs muud geenid: problemaatika fülogeneesis, praimerid, duplikatsioon jms; puude kalibreerimine: 1 seened-loomad 965 Ma 2 maismaataimed 600 Ma 3 Glomales 390 Ma, 4 septadega hüüfid 390 Ma 5 pannal 290 Ma; 6 imetajate soolesümbiondid 150 Ma, 7 vatsaseened 40 Ma: 4 iseseisvat viburi kaotust; kanseened vs kottseened 500 Ma; pärmidel pungumine sekundaarselt; kands hargn 440 Ma; Lecanorales 240 Ma; homobas klaadid ca 200 Ma, Pezizales suguk 150 Ma
diversiteet, fülogenees, palju gruppe, sekveneeritud LSU. Sh. Sebacinaceae, Phialophora jt
Endogone pisiformis: saprotroof nii turbasambla kui laukude surevatel lehtedel, männiga ei oma mingit biotroofset suhet
mullaseente kultuuripõhine + BOX-PCR + sekv diversiteet, mis antagonistlikud Verticilliumile, maasika vs rapsi risosfääris vs bulk soil; 3 ala. Nii eritaimedel kui eri aladel domin eri seente klaadid. Pms kottseened, v vähe kandseeni Trichosporales. BD suurim bulk soilis
Lithocarpus densiflorus endof: Lachnum sp, Phialophora sp., unkn sp; taksonitest Helotiales, SordM, Capronia, Umbelopsis
Erica arborea saab mullast ErM seened kätte kui on kasvatatud pinnasel kus ümber pole ammu ühtki Ericalest kasvanud. Erica vs Quercus mullast saadud tüübid olid v suures osas kattuvad. Arv elavad ErM seened kas saproobidena või puude endofüütidena. Kõigil Erica juurtest eraldatud agari-morfotüüpidel esines ErM mood võime. Pms identifitseerimata Helotiales. Puudusid Oidiodendron ja Hymenosc ericae
esinevad tamme endofüütidena, laborikatsed
torikulised ja resupinaatsed: mida suurem ala, seda liigirikkam. Saarte biogeograafia
tsüaanobaktersümbiondid taimedel ja seentel; Samblikud, Geosiphon, Gunnera, Cycas, sõnajalad, sammaltaimed
barcoding gap: veemardikate liigisisene COI var suureneb geogr distantsiga; kasvab ka mitte-monofüleet liikide osakaal (arv incomplete lineage sorting tõttu). Liigikriteerum mittekooseksist pop-dele?
ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav
kasulikum kahest AM sümbiondist saab taimelt rohkem C kui seened on ruumiliselt eraldatud. Arv ruumiline stratif võimaldab stabiliseerida mutualismi
AM diversiteet: peremeheeelistus läbi 2 polvkonna
yks vähestest näidetest, kuidas yht taimeliiki armastav AM-seen pole talle nii kasulik kui on teised, talle mittemeeldivad seened
koikide mullaorganismide koosmoju taimedele. Negatiivne tagasiside domineerib positiivse yle, mis pohjustab muutusi mustrilisuses
taimeliigi mõju mullaloomade ja AM-seente kooslustele on enamikus rühmades oluline: PLFA>Nematod>Enchytr>Acari>Macrofauna. BIOLOG plaadid ja AMF eosed ja Collembola andsid mitteolulise tulemuse. Funktsionaalsus ei muutunud. Ühelgi juhul ei mõj taimede biomass ; koosluse str. Enchytr puhul Lotus ja Plantago olid peremeheks v spets liikidele. Biomassilt: seened>Bact>Vihmauss>AMF>Collembola>Enchytr
pott
OrM: rohelistel orhideedel lai peremeesring: Cephalanthera damasonium: Cortinarius, Inocybe, Tomentella; C. Rubra: Tomentella, Phialophora, Leptodontidium; Epipactis atrorubems: Inocybe, Phialophora, Sebacina, Tuber, Tulasnella, Wilcoxina; Plathanthera chlorantha: Tulasnella, Ceratobasidium, Phialophora; Epipactis helleborine: Ceratobasidium, Sebacina, Tuber; E. distans: Ceratob, Tulasn; E. palustris: Ceratob, Sebacina, Tulasn; Dactylorhiza majalis: Ceratob, Sebacina
maksasamblad: mükohet tek ühel korral EcM Tulasnelladega. Sarn perek Aneura seotud väga lähedaste isolaatidega. Paljud Aneurad jt perek seotud üsna erinevate isolaatidega NM gruppidest. Enamus perekondi seotud Sebacina-Serendipita rühmaga või kottseentega (niisketel aladel, sh rabades)
kambriline, CO2 lõksudega
Monotropoid
AM diversiteet-epiparasiidid spetsialiseerunud kindlale klaadile.
Mükoheterotroofide evol ökol: fülogenees, toitumine jms
Monotropoidne. eri monotropoidide liigid kitsalt seoutud eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, Rhizopogon, Gautieria. Uurimise pikk ajalugu. Jutustab ümber 19 saj teadlaste töid; PILDID. Mikroevolutsiooni tähtsus spetsialiseerumisele kluum teema. Mükoheterotroofe v paljudes taimede taksonites. Monotropoidide peremehevahetused on v erinevad taimepatogeenide peremehe vahetusest; sõnajalgadel gametofüüdi staadium mükohet; Aratundmismehhanismid ja C transpodi füsioloogia
mikroseente diversiteedi võrdlemine rarefactioni abil
kandseened ja resupinaatsed vormid: pidev divergeerumine edasitagasi koigis klaadides, sh ka Cantharelloidide juures (k.A. Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina. Selles osas lahkarvamused Weissi toodega. Arv et Ceratobasidium on polyfyleet, aga pohiosa asub kukeseente klaadis. Arvavad ka Sebacinaceae kukeseente klaadi koos Tulasnelladega sarn Bruns1998. Qrv on parentesoomi aukude olemasolu labiilne tunnus: tek ja kadunud korduvalt. Arv on kukeseentel holobasiid tek iseseisvalt. Kantharelloidid on erakordselt labiilse troofsusega seltskond
Boletales EcM harud tek mitu korda pruunmäd-seentest: 1) Austropaxillus, Gymnopaxillus; 2)Rhizopogon+Gomphidius+Suillus) + (Paxillus, Melanogaster) + Gyrodon + (Scleroderma, Pisolithus, Gyrodon, Boletinellus) + (Boletus + Xerocomus + Phylloporus + Tylopilus + StrobiloM, Retiboletus, Leccinum); analüüside põhjal Suillus on tek Rhizopogonist. EcM harudest tek mükoparasiidid jt par.
mikroseente diversiteet kõvas kivis Ophioparma-sambliku all. Sugaval kivimis sambliku-seene hüüfid, Hymenoscyphus ericae aggr., harva teised kottseened
Phanerochaete, Phellinus, Trametes, Fomitopsis
trahheede seinad valgemädanikuseentele vastupidavamad kui muu puit..
pocket-rot, traskumädanik Phellinus pini poolt: iseloomustus + biokeemia
puidulagunemise eritüübid: ülevaade
Phellinus igniarius: tubaka lisand; viited teistele indiaanlaste seenekasutustele
Petri tass
Blombergi K. K väärtus ei sõltu N-st, ent oluliseks saamine tahab reeglina üle 20 liigi.Töötab vaid univariate juhtudel. Eri tunnuste K väärtusi saab omavah võrrelda, ent K abs-väärtusel pole interpret okoloogias
ülevaade interaktsioonidest
AM kolonisatsioon eri suktsess aladel erinev: põllumaj-maadel madalam ning ruumiline heterogeensus kõrge, preerias ja metsas kõrgem ning ühtlasem
Amanita pantherina,rubescens,vaginata; Boletus edulis, luridus, Lecc scabrum, Xeroc subtoment, Lactarius quietus, Russula cyanoxantha, fragilis, lutea, lepida; Sclerod vulgare mood EcM Quercus sp-ga eoste polükultuuridega, inokul-aukudesse lisati ka tanniini või tanbarki; Pluteus cervinus, Lactarius deliciosus, Hebeloma spp, Suillus granulatus ei mood EcM. Kõikide seente mõju taime kõrgusele, diameetrile ja massile oli positiivne. Pseudoreplits disain, n=50. Paljude seente koosinokul andis parema tulemuse, eriti massile, veidi ka kõrgusele ja diameetrile
Crenarchaeota ECMsfäärisxxx
termofiilsetele bakteritele ja arhedele Siberi naftamaardlate õli-vee segus: 16S rRNA: uued liigid, substraadi utilisatsioon
savannide ökosüsteeme maakeral, er Lõuna-poolkeral palju rohkem kui seletaks vaid kliima. Põlengutel oluline roll koosluste kujundajana ja puude represseerijana. Põlengutest sõltuvad ökosüs tek enne inimese teket. Põlengualade floora kogu Maailmas väga erinev ja konvergentne v.a. troop saartel kus looduslikke põlenguid ei esinenud -seal üksikud invas-liigid
algloomad suurendasid taimekasvu, juurte pikkust ja eripikkust
idanemine seente poolt: Pterostylis -Ceratobas; Caladenia -Sebacina EcM vorm; Prasophyllum, Diuris, Disa, Thelymitra -Tulasnellales, sh isolaadid hoopis teistelt taimedelt ja kaugelt L-Aafrikast efektiivsed
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
Rozites: uued liigid, pms seotud Nothofagusega. Arv Rozites on hiljem üle läinud ka teistele peremeestaimedele kusiganes need kattuvad (eukalüptid, pöögilised). Ei usu, et Rozites on läinud India kaudu Põhja-poolkerale ja Kolumbiasse (cf. Halling1987). Arv Rozites tek ekvatoriaal-aladel, kus üks osa läks kohe põhja, teine lõunasse
AUS ja NZL hüpogeilised seened: AUS v liigi-ja perek-rikas, NZL vaesem. Maapealsed sugulased. Sh AUS-sse introduts perek; Pezizales v vähe. Phallales maap VK liigid on tek hüpog liikidest. AUS v palju hüpog endeeme. AUS liigirikkuseks hindab 1278-2450 ja NZL 193-232. Eri rühmade biogeo mustrid. NZL-sse eukalüptidega sisseveetud liigid asust ka sealset NothoF. Eukalüpti istandike seened kogu maailmas. Eoseid levitavad ka lüliJ.
Descolea maculata sp nov, mood EcM Eucalyptus 2 spp-l, ent mitte männiga. Arv, et Descolea oli algselt seotud Nothofagusega, ent tertsiaaris kliima muutudes ja Nothof välja surres nakatas ka mürdilisi
Epacris AUS: kultuuris ja juure-DGGE domin Helotiales, ent palju ka kandseeni DGGE põhjal. Helot puhul kult vs DGGE annavad v sarn tulemusi
RhodoD AUS: kultuuris domin Helotiales ja Xylariaceae (NM). Paljud Helotiales (Dermataceae, Hyaloscyphaceae) NM. DGGE juurtest tuvastas %-rohkem ErM isolaate
kitinaasid: AUS ErM isolaatidel esineb kitinolüütiline endo-ja eksoaktiivsus, samuti mitte-ErM endofüütidel, kuigi mitte 2 kottseenel (2 kandseenel Agaricalese ja Tremellalese hulgast esines)AUS Er  isolaatidel esineb kitinolüütiline ndo-ja eksoaktiivsus, samuti mitte-ErM endofüütidel, kuigi mitte 2 kottseenel (2 kandseenel Agaricalese ja Tremellalese hulgast esines)
Calluna vulfgaris ja Vaccinium myrtillus: sarnased seenekooslused. Erinevused tulevad sisse metsa, vaheala ja nõmme vahel. Domin. Helotiales ja Sebacinaceae. Juurtes üldse v palju saproobseid ja EcM kandseeni. EcM kandseened eriti metsaaladel (29% sagedus kõigist). Cf. Cenococcumi isolaat (95% sarnane) leidus kõikjal palju
Pterostylis - Ceratobas; Acianthus - Tulasnella; Caladenia - Sebacina vermifera
Rhizanthella gardneri saab kuni 6% puu C-st endale (v.a. respir); Gly saaab ka EcM Ceratobas kaudu mullast. 
Epacris pulchella: 2 taime ErM mitmekesisus: kultuurid (vähem liike) vs sekveneerimine juurest (rohkem). Dominandid ja seega potentsiaalsed MR moodustajad samad, pms Helotiales. Lisaks 1 AM-seen (Arv. Oportunistlik koloniseerija) ja 8-10 kandseent (arv. Saproobid). Kultuuris vaid kottseened
Rhododendronil Austraalias: 3 taime: domin Hymenosc ericae aggr., muud Helotialesed, Xylariaceae jpt kottseened, vaid paar identifitseerimata kandseent. Kult vs juurest sekv annab eri tulemused, ent mitte siiski väga. Juure DGGE annab vähem liike kui kultuuride sekv
makrofauna kohalolek vähendas tugevasti AM kolonisatsiooni suur ökoton
seente liigikontseptsioonid: peab sobivaimaks ja universaalseimaks fülogeneetilist. Pooldav liberaalset mikroliikide liikideks tegemist, sest enamasti on neil oma nishid: parasiitidel pms oma peremehed v substraat. Somaatilist mittesobivust ei pruugi olla, er allopatrilistel juhtudel. Mol andmed pms suudavad eristada patotüüpe
Phialocephala fortinii: Leedust veel mitu uut krüptilist liiki
India bio-ja paleogeograafia: Eraldub Aafrikast 160 MAT, Antarktikast 130 MAT, Madagaskarist 88 MAT, Seisellidest 65 MAT, kollisioon Aasiaga 65-55 MAT, lõplikult 42-55 MAT. pidev ühendus Aafrikaga; ei tekkinud erilisi taimi ega loomi seetottu. India polnud seega kunagi isoleeritud nagu varem arvati. Põhja-India oli ilmselt suur poolsaar v palju saari, kustkaudu levisid Indiasse ja Madagaskarile ka Aasia vormid. Naljakad biogeogr ühendused S-Am-ga
70% ITS sarnasus, et defineerida perekonda; vanadest eksemplaridest ei saa DNAd õi sekventsi kätte, suurem kontamin; 69% herbaareksemplaridest ei õnnestunud liigini määrata 97% järgi. Korralikust herbaariumis on võimalik saada väga palju oma keskkonnaproovide heaks
mutualismi ekspluateerimine: eritüübid (konditsionaalne, spets); sanktsioneerimisvõimalus tagab stabiilsuse. Päris ekspluateerijad ei arene mutualistidest, vaid on evol jooksul iseseisvalt tekkinud, mimitseerides mutualiste; pms pole ekspluateerimine v kallis ega mõj oluliselt fitnessi; paljud mutualistid võimaluse korral annavad vähem kui peaks
Melaleuca levinud AUS-st ja Uus-Kaledooniast SE-Aasiani. Teiste lähiperek -Regelia, Phymatocarpus, Lamarchea, Calothamnus, Eremaea, Callistemon, Beaufortia, Conothamnus levik on palju piiratum. Callistemon on osake Melaleucast. Tasmaanial Melaleuca ja Callistemon. Uus-Kaledoonia Callistemon monofüleet, lähedane N-AUS liikidele. Beaufortia alamsuguk tek vara-paleotseenis v varem
Bruelheide H, Nadrowski K, Assmann T, Bauhus J, Both S, Buscot F, Chen XY, Ding BY, DurkaW, Erfmeier A,Gutknecht J, GuoD, Guo LD, HärdtleW, He JS, Klein A, Kühn P, Liang Y, Liu X, Michalski S, Niklaus P, Pei K, Scherer-Lorenzen M, Scholten T, Schuldt A, Seidler G, von Oheimb G,Welk E,Wirth C,Wubet T, Yang XF, Yu MJ, Zhang SR, Zhou HZ, Fischer M, Ma KP, Schmid B. 2014. Designing forest biodiversity experiments: general considerations. illustrated by a new large experiment in subtropical China. Methods
Ecol Evol. doi: 10.1111/2041-210X.12126.
Austraalia SW osa taimede mükotroofsus: Allocasuarina (Cas), Gompholobium, Mirbelia, Oxylobium (Papil, ;Mirb), Eucalyptus, Agonis, Melaleuca, Pericalymma (Myrt), Cryptandra, Trymalium (Rhamn) mood EcM ja AM vähem. Osad Myrtaceae, kõik Acacia, enamus Papilionaceae mood vaid AM, Stylidiaceae ja Goodeniaceae mood AM ja üksikuid viletsalt arenenud EcM juuretippe, mida ei loetud päris EcMks -sellekohane kriitika Warcupi ja McGee aadressil; 
EcM vs AM inokulumi potentstsiaal: aastaajast ei olene AUS. Mirbelia diletata ja Eucalyptus calophylla reageerisid v erinevalt sama proovi mullale, seega arv. Et seonduvad eri liikidega. Tohutu ruumiline varieeruvus 15 m skaalas
inokpot AUS: v tugev ruumiline varieeruvus, mulla häirimine vähendab vaid veidi inokpot AUS: v tugev ruumiline varieeruvus 10-cm skaalas, mulla häirimine vähendab EcM inokpot Mirbelial, ent mitte Eucalyptil. Arv MR hüüfid olid inokulumiks selles mullas
Boletinellus merulioides: sümbioos täiga (aphid) Meliarhizophagus fraxinifolii, mis sööb saare lehti ja juuri. Seene sklerootsiumid täikolooniate ümber. Arv täi saab peavarjau ja seen suhkruid
eri taimedel vahtrametsas sesoonselt
evolutsiooniline mükoriisa teke evolutsiooniline mükoriisa teke
86% taimeliikidest mükoriissed, sh 74% AM, 9% OrM, 2% (6000 liiki) EcM, 1% ErMülevaade taimesugukondade ja elutüüpide kaupa: NM pms parasiitidel, karnivooridel, klasterjuursetel, hüdrofüütidel. Definitsioon ja diagnoos EcM ja AM taimedele, ülevaade kahtlastest teadetest -ecm puhul tulenevad pms HN mittetähtsustamisest86% taimeliikidest mükoriissed, sh 74% AM, 9% OrM, 2% (6000 liiki) EcM, 1% ErMülevaade taimesugukondade ja elutüüpide kaupa: NM pms parasiitidel, karnivooridel, klasterjuursetel, hüdrofüütidel. Definitsioon ja diagnoos EcM ja AM taimedele, ülevaade kahtlastest teadetest -ecm puhul tulenevad pms HN mittetähtsustamisest
Eucalyptus sünt AUS ja Hiinas; eostest ja kultuurist: Amanita, Descolea, Laccaria, Boletus, Pisolithus, Scleroderma, Castoreum, DescoM, Hydnangium, HymenoG, Hysterangium, Mesophellia, SetchellioG, ThaxteroG, LabyrinthoM, ReddelloM. Lisaks obs istandikes kaht kottseent: 1 mood koniide ja oli must; teine mood pisikesi pükniidiume eoskottidega
Caesalpinioideae: EcM rühmad 4 harus: I. Afzelia+Intsia; II Macrolobieae: Berlinia, Gilbertiodendron, Brachystegia, Anthonotha, Julbenardia, Oddoniodendron, Bikinia, Icuria, Aphanocalyx, Englerodendron, Monopetalanthus jpt, ent mitte Macrolobium; II Macrolobieae2: Paramacrolobium, Cryptosepalum; Macrolobieae3: Dicymbe, Polystemonanthus
vs ECM lepikutes. Sapr domineerivad
kasvutasku C-paberiga
Lepal Alaskal 2 uut Russula liiki, mis seostuvad eri peremeestega. Vrd R. Pumila vs alnetorum. Läh liigid R. Atropurpurea, R. Norvegica. Alaska liigid on arv seotud vaid Alnus crispaga. Omavahel esines pos koeksistents -arv vertikaalne nishihõive. Vilujuvad eri aegadel
Hebeloma sp võrdlus eri in vitro tehnikate vahel-erinevused minimaalsed
NH4 oksideerivad bakterid on mõnevõrra erinevad looduslikus pinnases, küntud pinnases ja suktsessioonilisel pinnal
Rhizopogoni eosed idanevad iga 4 aastaga pärast seismist järjest paremini
Sarcodes ja Pterospora: vaid Rhizopogon spp stimul idanemist ja laboris idanevad vaid mittetalvitunud seemned. Idanemiseks pole vaja seenega otsest kontakti -piisab kui seen kasvab tsellofaanil, mis katab söödet. Agarisse siiski püsivaid idandamist soodust ühendeid ei jää
ITS vs LSU vs valgud; bayes vs parsimoonia, ML, NJ; ECM seente ja taimede koevolutsioon, ECM teke mitmeid kordi; Hibbett 2000 andmete ülevaatamine, arv ECM tekib sagemini kui kaob vabade nishide tottu. 
ECM diversiteedi põhjustaja
Amanita, Heimioporus betula (Bol.), Xeroc chrysent, Lacc lacc, Leucopaxillus albissimus (Clitocybe piceina -v õh mantel ja vilets HN), Lactarius spp, Pisol EcM sünt männiga. FAIL: Agaricus camp, Lycoperdon, Hypholoma, 
soolakutaimede lagundamisel: olulist vahet polnud lagundatava oksa lagunemisastmes, kuigi koniidide produktsioon oli erinev
putuktoidulistel taimedel Sarracenia purpurea korvides on bakterite ja mikrofauna mitmekesisus korvi kohta väiksem lõuna poole, ent eri rühmades veidi erinev. Kumulatiivne prooviala kohta sama. Skaala Kesk-Kanadast S E USA
NE FRA tammikus: domin Tomentella spp ja Russ/Lact spp. Vaid Tom ja Lact spp esinesid mulda pandud puusodis. Cellubiohüdrolaas oli A1 ja A2 horisondis rohke, kitinaas puidusodis. Kõik puidus olevad morfotüübid omasid tugevat kitinaasi aktiivsust, er Tomentella spp.; lakaasi akt puidus minimaalne! ensüümide aktiivsus erines tugevasti nii liigiti kui substraaditi ja interakts. Arv et EcM seentel võib esineda tugev kõdulagund akt talvel ja puidus EcM seened ei pruugi ise lagundada, vaid seda teevad saproobid
Lolium perenne,Neotyphodium lolii vs Listronotus bonariensis (herbivoor) vs Microctonus hyperodae (parasitoid). Mükotoksiinid mõjutavad läbi herbivoori ka parasitoidi elumust ja kasvukiirust. A) ergovaliin B akumul? B) viletsamas seisus herbivoorid?
Neotyphodium-Festuca süsteem. Endof eri tüved induts eri tasemetel konstitut resist ning ka haava-induts-resist. Kohalik tüvi parim. Peale vigastamist on seeneta taimed veelgi vastuvõtlikumad lehetäidele, endof-taimedel tekib tugev lisaresist ning loliini sünt tõuseb 2x. N-väetamine suurendab seenega taimel haava-induts resist teket, kontr-taimedel mitte; samas kontr-taimedel on kiirem biomassi taastamine peale biomassi hävitamist: trade-off
petri tass
Bakterite mitmekesisus mükoriisadel. Eri seeneliikidel polnud erilist vahet
männi EcM juurtel: pms Alfaproteobakterid ja aktinomütseedid
morfotüpiseerimine tuvastab palju rohkem EcM seeni kui T-RFLP. Prooviti 3 eri praimeripaari ITS regioonile, sh 58A2, NSI1, NLB4. T-RFLP tekitas kaheldava õigsusega mustreid, mida ei tuvastatud hiljem sekveneerimisega. Re3konstrueeritud koosluses ei suutnud T-RFLP tuvastada mitmeid haruldasi liike
T-RFLP kvantitatiivne kasutamine: leiti et 3 dominantliigil on tugev korrelatsioon piigi pindala ja juuretippude arvu vahel (R2=0.28; 0.54; 0.56; y=0.77x; 0.77X; 0.44x), ent ülejäänud sagedastel tüüpidel seost ei tuvastatud!!!
Hymenoschyphus
seente liigikontseptsioonid ja spetsialiseerumine. Autor eelistab morf konts. V sageli morf ja fülogeneet konts ei lähe kokku, eriti allopatrilistel juhtudel. Somaatiline tõrjuvus palju tugevam sümpatrilistel vs allopatrilistel liikidel. Kandseentel presügootne äratundmismehanism, kottseentel postsügootiline (hübriidid viletsad). Seentel peamine liigiteke spetsialiseerumine substraadile, vähe polüploidiseerumise ja hübridiseerumise tagajärjel spets. Aseks liigid tek korduvalt, pms noored ja pms tugevalt spetsialis. Arv. esinevad kompens-mehanismid
Armillaria spp. Vs Megacollybia: vs lehtede kitkumine vs raiumine vs mõlemad. Mõju 2 seene suhtelisele arvukusele on pöördvõrdeline
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
 Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.
Aafrika kesk-ja lääneosas EcM seentel. Cortinarius, Hebeloma pole teada, Inocybe vaid noortes metsades. Tricholoma, Laccaria, Pezizales pole teada; Zairis 20 liiki Cantharellales, palju Russulales, Amanita, 50 liiki Boletales; Suurim liigirikkus Zairis ja Kamerunis, servade poole vähem. Palju liike kattub, ka Madagaskariga. Omapärased liigid Zambias. Pilvikui on Aafrikas kõikidest sektsioonidest, eriti basaalseid, mida mujal pole teada. Arv paljud Russula liigid on peremehe-spets; 
x
Xenasmatella vagal on diferents risomorfid
ECM biodegradatsioon ja lignolyys:ylevaade
peremeestaimed, võimalikud sidemed, seente ja kanarbikulaadsete raskemetallide taluvus: ülevaade
Cadophora finlandica ja Phialocephala lagund tselluloosi jm polüsahhariide
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega AmeerikasCentaura vohamine Am rikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe- pets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas
mükorisosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullasmük risosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullas
Phialocephala fortinii ja Phialophora finlandia suudavad lagund polüsahh tselluloosi, tärklist, ksülaani, rasvhapete estreid, valke, mitte aga fenoolseid struktuure
Reduts lehtedega AM Gentianaceae on miksotroofid 13C ja 15N põhjal ja N konts baasil
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidi
viirus: seened taimeviiruste vektoritena. Olpidium, Oomycota, Plasmodiophoromycota. Korgematest seentest pole toendeid. Ülevaade
Haplomitrum (maksasammal): mükotroofsetel jätketel v tihe AM kolonisatsioon: arbuskulid, vesiikuleid ja longitudinaalseid hüüfe pole; spets unikaalsed seenepaksendid, millel lühike eluiga
taimede elurikkuse mõju ökosüs funktsioonidele ja liigirikkusele: biomass, prod, lagun kasvavad, toitained ammenduvad kiiremini; veekooslustes on BD efekt suht suurem; maismaa kooslustes nii BD kui liigi efekt; BD ja funktsionaalsuse suhe on parimini kirjeldatav Michaelis-Menteni võrrandiga, kus on selge platoo-efekt
hüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imema
alpitaimede juurte endofüütide määramine: kultuur_RFLP_sekvents. Domin. Leptodontinum, Cistella, Lachnum, Phialophora
hüdrobioloogias peb mikrokosmostega äärmiselt ettevaatlik olema, sest mõjureid on v palju
hüdrobioloogias peb mikrokosmostega äärmiselt ettevaatlik olema, sest mõjureid on v palju
Lehe-endofüüdid: kõrge mitmekesisus mikroskaalas ja lai levik kõikjal
endofüüdid: ülevaade
vähene poorsus suurendab bakterite BS väikeses skaalas, kuna pärisb levimist ja konkurentsi
mikroseened odra ja nisujuurtes erineva maakasutusega aladel (kultuur + ITS regioon): odrapõllul ja nisupõllul eri seened, nisul sõltusid sellest kui kaua oli eelnevalt seal nisu või oder olnud. Mida kauem oli nisu enne olnud, seda patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kottseened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnud sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomuga
männilistel; %koloniseeritud
männilistel koos vesiikulitega, eriti rohtunud paigus tõusmetel
Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
AM seente metauuring ITS põhjal: 90% fülotüübid - mandritel v palju endeemsust. Biogeo ja taim kumbki mõj r >50 seente levikut
Network teooria AM seentel Öpiku andmestiku põhjal: moodulid ja pesitsi paigutus
Frankia: mullaolendid, kes fakult asust juuri; mullast ei suudeta siiani isoleerida; 
17 taime juure-endofüüdid ITS: tugev kattumine, 34 OTUt, domin Helotiales. Erikoidset mükoriisat mood vaid mõned Helotailes seltsi esindajad. Samad isendid mood endof Stylidiumil, EcM polnud
16S rRNA 2 bakteriperek kummagi 5 liigi identifitseerimiseks. Fikseerivad chaperonprobed ja biotiin-märgistatud probe. V palju sõltus, kui kaugel asus teine probe ->14nu , et oleks perek-spets hübridisatsioon. Valepaardumised ka 40% sarnase DNA puhul; protokoll antud
Armillaria vs Hypholoma 
osakaal EMH ITSs suurenes peale põlengut osakaal EMH ITSs suurenes peale põlengut
kasvuhoone
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
vs ECM eukalüptidel. Suktsessioon
Eukalüpti EcM seened eukalüpti liikide vahel ei vali, ent mändi ei nakata. Samuti ei lähe eukalüptile Suillus ja Rhizopogon
bakterite ja faagide kooslused on tugevalt seotud; protistide ja bakterite kooslused nõrgalt seotud; võrgustikud faagide, bakterite ja protistide vahel.
Moneses uniflora, Pyrola minor, P rotundifolia, Orthilia secunda arbutoidse mükoriisaga, sh P. Minoril sageli tugev mantel; Monotropa mükoriisa, Arctostaphylose arbutoidse mükoriisa kirjeldus; Calluna ja Erica carnea erikoidne mükoriisa. Pyrola rotundif eoste idanemise kirjeldus??????Moneses un flor , Pyrola m nor, P rotundifolia, Orthilia secunda arbutoid mükorii aga, sh P. Minoril sageli tugev mantel; Monotropa mükoriisa, Arctostaphylose arbutoidse mükoriisa kirjeldus; Calluna ja Erica carnea erikoidne mükoriisa. Pyrola rotundif eoste idanemise kirjeldus??????
Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif, Rhizopogon rubescens parandavad taime kasvu, er Rhiz Kõigi kolme seene inokul ef on aritm keskmine. Laccaria oli algul rohkem, ent vähenes kiiresti Rhiz arvelt
Tuber sp. Endogone flammicorona, Rhizopogon sp: süntees. Rhizopogon kiirendab männi kasvu palju efektiivsemalt kui teised seened
EcM seened potoroo sitas: palju liike, eriti kandseened. Peaaegu kõik maasiseste viljakehadega; Zelleromycese eose ornament kadus peale seedimist; kui panna eukalüpti seemikute juurtele, idanesid ja mood EcM väh 7 liiki
taimla: Tuber sp., Rhizopogon rudus, Pezizales sp. (5st 3 Pezizalesed); kasvuhoone: Wilcoxina, Tomentella ellisii, Thel terrestris, Rhizopogon spp.,; >16m Rhizopogon spp, Tuber sp (endine), PseudoTom tristis; <6m: Rhizopogon spp., Russ. Nigricans, Pstom tristis; vanad puud: Cenoc, PsTom, Russ chloroides; Kokku metsas domin. Athelioid, Thelephoroid, Russuloid, Inocybe
liigirikkus bakteritel veeaugu suurusest sõltub 
Entolomataceae: perek Clitopilus (sisald Rhodocybe) ja Entoloma monofüleetilised; maasisesed VK tek 2 korda; EcM rühmadega maasisesed ei kattu; EcM rühmad Rhodopolioid ja Prunuloides klaadides 2 rühmana
bakterite fylogeneesi ja systemaatika probleemid, eriteooriad, kohastumused, liigiteke, 
limiteerivad toitained mõj mükoriisa kasutegurit. AM on pos mõjuga kui N/P üle 14. AM pos efekt kaob kui P-rikast mulda N-väetada. P-vaese mulla N-väetamine suurendab mükoriisa mõju, sest taimed allokeerivad rohkem maa alla.




Tuber himalayense, T. Indicum tammel (sünt eostega). EcM eristamatu
kõdu lagunemine ja hüüfide hulk on maa sees kiirem kui maapeal
reoveebakterite IGS: palju varieeruvam ja seega täpsem; sihtmärk rDNA ca 700 nu; probe: plasmiid+originaalorg DNA tükk ? Pikkusega. Plasmiid sisaldab normaliseerijana ka kanamütsiini geeni. 5 kordust
Nothofagus u 84 MYA; Fagales u 90 MYA; Nothofaguse praegune levik pole ilmselt mandrite triivi tulemus vaid väljasuremiste, hiliste liigitekete ja LDD tulemus
Phytophthora jt oomütseetide fülogeneesiks ja liikide eristamiseks ITS sobib, ent paljud lähedased liigid ja hübriidid pole eristatavad. Praimerid ITS6, ITS7, ITS8, mis on vastavalt ITS1, ITS2 ja ITS3 analoogid
EcM seened väidet. Kolonis sõnajalgu NZL kui läheduses on Nothofagus v mänd. Kultuuridega nakatumine ebaõnnestus; leptospermum mood EcM siis kui on Männi või Nothofaguse lähedal, muidu mood AM.
lehtel/s kasvavatel seentel kooslusi mõj pöögi isendite geneet kaugus (Mantel) ja puu-siseselt lehtede kaugus
troopilised ökosüs eri mandritel on oma funktsionaalsete gruppide poolest erinevad vrd varemarvatuga, samas esineb v palju ka konvergentsi. Eriti just saartel olevates metsades on puudus mõningatest funkts rühmadest, mida invasiivsed liigid võivad eriti kergesti ära kasutada
AM, EcM, ErM puittaimed erinevad C-ökonoomika poolest - kasvukiirus, lehtede lagunemineAM, EcM, ErM puittaimed erinevad C-ökonoomika poolest - kasvukiirus, lehtede lagunemine
16S rDNA geeni koopiate arv kõigub AM-seentel 2-4 korda Glomus intraradicesel
CO2 mõj kooslust 3,5%, osoon 0%; ent katse-aasta mõjutab 42%. S.t. samal põllul eri aastatel võib AMF kooslus suurel määral muutuda. Vb hoopis eraldusmeetodi efekt?
ECM koosluste tähtsus metsa ökosüsteemides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt otseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
EcM seente kooslus ja seeneliikide ensüümitoodang on väga erinevad A1 vs A2 horisondis ning Aprillis vs Jaanuaris. Seeneliigii eri ensüümide tootmise osakaal erineb ligi 10x
haava liigisisene var mõju on Laccaria bicolori kolonisatsioonile ja ens aktiivsusele suur, ent kumbki tunnus pole päritavad; mitte-EcM juurtel palju madalam akt kui EcM juurtel
EcM seentel lakaasi aktiivsuse tipp kevadel -arvseotud N omastamisega; fosfataasi tipp talvel -arv P omastamine kõdust, et kevadel kasvu jätkata; Cort anomalus ja Lact quietusel on sarn fosfataasi ja lakaasi akt mustrid -arv sama funktsioon; Xerocomusel muster erinev
poolitatud juuresüsteem veestressi tekitamiseks vaid pikkjuurtele
alpiaasal USA Rocky Mountains: EcM taimed vaid Betula, Salix, Bistorta vivipara, Dryas octop., ÜLEVAADE varasematest uuringutest, millest järeldab, et Pedicularisel on arktikas EcM (Stutz, Väre, Kohn&Stasovski) ja Alpi vöötmes AM. EcM leitud vel Vaccinium uliginosum (Stutz), Potentilla hyparctica (Bledsoe); Kobresia myosuroides
tuub
Eucalyptus ja seotud EcM Myrtaceae tek vara-Paleogeenis. EcM gruppe ilmselt 3. Eukalüptidel võimaldas savanni kolida tänu võrsumise võime teke, mida pole vihmametsa liikidel. Miotseenis olid levinud ka SE aasias, NZL, Patagoonias koos Casuarinaceae-ga
Austaalia kaasaegsed kooslused on tek kliimamuutuste tagajärjel. Enne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Austraalia endemism: korrekteeritud endemism parim mõõde. Ei lange kokku liigirikkaimate aladega. Endemismi keskused: SW Aus, Cairns, Brisbane-Sydney, Adelaide, Tasmaania. Cape Yorki floora palju sarnasem PNG teatud aladele kui muule Austraaliale. Keskosas vähe endeeme, sest jääajal kliima muutlik ja kitsad endeemid surid välja
rDNA, rRNA geenide koopiate erinevatest arvust organismidel tulenevad kõrvalekalded molekulaarsetes identifitseerimismeetodites. Suure koopiaarvuga ruderaalid amplifitseeritakse samuti eelistatult. ARISA ülehindab kõvasti liigirikkust
eri meso- ja makrofauna liigid stimul või supresseerivad eriseeneliike erinevalt. EI K INTERAKTS stat anal-s
Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahelSeente ja bakterite Shannon BD suurem rohuma del ui etsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel
Caryophyllales. EcM mood klaade 3: Nyctaginaceae, Coccoloba, Bistorta. Viimased on eriklaadides Polygonaceae suguk. (lähiperek Brunnichia, Eriogonum, Ruprechtia, Triplaris, Persicaria, Koenigia)
Agropyron: pott jaotatud väetatud ja väetamata pooleks või ühtlane väetus: taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui NM-taim; 33P vähem. AM suurendab P kättesaamist eriti laigu-töötluses
Agropyron: kahes kambris -taimekambris olev mittemükoriisne taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui AM-taim sealt kuhu juured ei pääse; 33P ei saa NM taim üldse. Vahet pole, kas N ja P on kontsentreeritud laiguna või ühtlaselt
DNA eraldamine mullast: kõrged temp (70*C) ja sügavkülm-matsereerimine soodustavad humiinhapete kaasa tulemist (vrd kuulikestega lõhkumine); PVPP-columni etapp kasulik puhastamisel humiinhapetest; isopropanool parem kui teised (vahet pole, kas +20*C vs -20*; 1h vs 18h)
EcM tippudel avalduvad ensüümid rohkem kui lisada varist; NM juurte aktiivsus ei muutu; EcM juurtel 300-400x kõrgem fosfataasi aktiivsus
ARV et Suillus granulatus suudab täielikult puitu lagundada, eriti siis kui peremeespuu on 50% okastest vabastatud. Kõigi ensüümide aktiivsus tõuseb 2-3 korda defol. Aladel
seenlillelistel: Pterospora andromedea: Rhizopogon subcaerulescens grupp; Monotropa hypopithys: suilloidid; M. Uniflora: Russulaceae; Sarcodes sanguinea: suilloidid, kantarelloidid
kanarbikulaadsed: ektost erikoidse, arbutoidse ja monotropoidse hypoteetiline teke
Epacris vs Leptospermum AUS: mõned juure-endof liigid kattuvad. Ühe kindlasti ErM liigi 2 isendit leiti mõlema taime juurtest
OrM: Platanthera ja Coeloglossumi endofüüdid ja kultuurikirjeldused: Leptodontidium orchidicola, Epulorhiza, Ceratorhiza, Sistotrema, Moniliopsis 
orhideedel: Armillaria, Ceratobasidium, Ceratorhiza, Epulorhiza, Marasmius, Melanotus, Moniliopsis, MRA, Sebacina, Thanatephorus, Tulasnella, Xerotus.
Pseudoagaricus-sipelgas-parasiit, parasiidiparasiidi koevolutsioon; väga sarnane
prokarüootide BD arvutamine toetudes lognormaalsele jaotusele, indiviidide arvule mullas ja mol taustuuringutele, dominantsusele; arvukus väikeses ja laias skaalas: ookean: 160/ml; muld: 6400-38000/g, 4*10e6/t, muld glob>4.5*10e6; meres kogu: 2*10e6; 
viirus: AM taimedel virionide produktsioon märksa kõrgem: arv. Seotud parema kasvugaAM taimedel virionide produktsioon märksa kõrgem: arv. Seotud parema kasvuga
x vajadus
Morchella spp: puhaskultuuris ektendoMR õhukese mantli ja pooliku hartigi võrgustikuga. Sage rakusisene kolonis; ainult männilistel; Arbutusel puudus
Myxotrichum setosum, Pseudogymnoascus roseus, (mõl Myxotrichaceae), Gymnascella dankaliensis (Gymnoascaceae) mood Vacciniumil ErM. Kõigil esines tugev tsellulolüütiline aktiivsus
spesiaalne õhuvoolutiga steriilne
Coltricia, Tomentella 4 spp., Amphinema, Phlebiella (Trechispora) vaga???: süntees kultuuri või viljakeha tükkidega
potid
Wilcoxina-ektendoMR mänd kultuuritunnused: jaotas klamüdospooride ornamentatsiooni ja monilioidsete klamüdospooride järgi, hüüfiseinte ornamentatsioon. Vrd kandseentega tundlik benomüülile; ei soovita kasut nime Complexipes moniliformis; arvab, et tegu Geopora, Trichophaea, Sphaerosporella või Humariaga, arv EEMR mood mitmed lähedased liigid ja mükoriisat üldse palju rohkem liike kui leitud
Sphaerosporella brunnea. Sphaerospora, Anthracobia, Trichophaea ei mood ECM ega tunne huvi juurte vastu
EcM sünt: Coltricia, Bankera, Tricholoma, Astraeus, Lactarius, Laccaria, Tricholoma + lühikirjeldused; Coltricia: vs ECM moodustumine, viljakehad nii sümbioosis kui mitteErle meyer
samblad vs seened: eri interaktsioonid, ülevaade
Cladophialophora spp nov sammaldest
sammaldel seened: sõltub v palju liigist, koest ja aastaajast; 
väheneb kui taimel on poolparasiit, AM soodustab parasiidi koloniseerimist
Malpighiales on tek 120 MAT, radieerunud 110 MAT, Salicaceae tek 105 MAT, Salix+Populus 50 MAT; Salix eraldunud Populusest 35 MAT (sõsarperek Idesia ja Poliothyrsis). Malphigiales sisald Elaeocarpust ja Medusagyne. Arv et Malphigialese radiatsiooniga kaasnes kaasaegsete troop vihmemetsade teke
Xylaria endofmaksasammaldel ja õistaimedel omavah lähedased. Vaid risoidides, mitte talluses. Endofüüdid mood Xylarias omaette klaadi. Arvatavasti on Xylariate endofüütsus evol küllalt uus nähtus
maksasammalde risoidide endofüüdid: seenekooslused erinevad suureneva distantsiga, ent latit gradienti pole. Peremehe-spetsiifikat pole
Brasiilias: pms saproobsed kandseened, siin-seal EcM seened: Russ-Lact, Ramaria, Cort, Inoc, Coltricia; muuhulgas Phellodon ja Sarcodon. Kohalikud pot peremehed Salix humboldtiana, Allophylus edulis?,Neea-Pisonia-Guapira, Coccoloba; veget-tüüpide kaupa. Koos eukalüptide, pajude, männi ja kastaniga sisse toodud palju muid seeni. Nimekiri EcM seentest, puidusaproobidest; vrd ka muude troopiliste aladega; rohumaade liigid Euroopast
Dipodium hamiltonianum: seotud Gymnomyces ja Russula spp-ga AUSs. Teised liigid samuti
VIITED, ÜLEVAADE liikidest ja nendega seotud rühmadest. Rhizanthella gardneri Thanatephorus-sümbiont mood EcM eukalüptil 
Clinonia borealisel: praimeritega 92 RFLP tüüpi, mis lõpuks andis 10 AM Glomuse haru. Eri metsatüüpides liigilise koosseisu muutust ei olnud. GlomusA 67% kloonidest
varjutamine suurendab männi ja kase tüve pikkust, mitte kuusel; männil ja kuusel oli tugevaimaks konkurendiks kask, mis pärssis kavu enim, seda mõj. Ka huumuse fertiilsus; EcM kolonis sõltus fertiilsusest ja konkurentsist, aga mitte varjutamisest. Kuuse EcM moodustamist stimuleeris ja männil inhibeeris konkurente võõr-taimeliik
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
Mesophellia, Castorium: mükoriisad viljakehades ja mullas samasugused. Arv. Et viljakehas stimul juurte kasvu ja toitainete eritamist, mis induts VK arengut ja toitaineid
Leccinum sect Scabra: Gapdh annab parema resolutsiooni kui ITS2. mõningal inkongruents ja arv. Hiljutine hübridis. ITS1s mikrosatelliidid. Lecc scabrumil suur liigisis ITS var. Arv. Ka L. Cf. Melaneum on hübriid.
Leccinum: ITS2, Gapdh -omavah inkongruentsed, ITS ei suuda hästi eristada liike. Vanad deletsioonid, mikrosatelliidid. ML, MP, Bayesi meetodid, statistikud lisaks. Leccinum v kitsa peremeesringiga v a L aurantiacum s l. Arv evol vanim peremees kask v haab, hiljem tek juurde pöögilised; kanarbikulaadsed; männilised. Peremehe vahetamisega on kaasnenud oluliselt kiirenenud evol gapdh kodeerivas osas
Paurocotylis pila: assots. Urtica dioica ja Epilobium angustifoliumiga. Arv. Juhuslikult levinud veesportlaste meeskonnaga NZLst
www: Betula nanast liiguba C ainult Betulasse, mitte Salixisse, erikoididesse ega rohttaimedesse; Ledumist ei liigu C teistesse taimedesse. Mulla läbi liikus 10% doonoris fikseeritud C, millest 5.2% liikus otse läbi juurte, 4.1 läbi www ja 1.4% läbi mullalahuse. Soojendamine suurendas C liikumist. Mida suurem oli saaja-taim, seda rohkem temasse liikus C. Juunis kui lehed puhkesid, liikus rohkem C, viidates C-tõmbele läbi lehtede
nisi konservatism parasitoididel, lehetäidel ja peremeestaimedel: lehetäide fülogeneesil oluline mõju parasitoide edukusele; lehetäide peremeestaimedel polnud parasitoididele mõju
invasiivsed seened: ülevaadatud; Phytophthora infestans, P. Alni, Cryphonectria parasitica, Batrachochytrium, jpt
Armillaria 2 sp; vs patogeensus vs sümbiotroofsus
benomüül väh kolonis; kolonis väiksem karjatatud alal; taimede N, P olid kõrgemad nii karjatatud kui ka benomüülita paikades; karjatatud paigus on benomüülil oluline roll suuremas taimede produktsioonis; mõnede taimede arvukus muutus seoses benomüüli lisamisega (stat mitteoluline)
vs ECM (antagonistlik v.a. Hebeloma sp) vs Rhizoctonia (mitteantagonistlik).
T-RFLP kasutamine mükoriisaseentel: ülevaade, probleemid: praimerite ja restriktaaside valik, ükski 2 restriktaasi kombin pole täiuslik; erinevate sekv-masinate kasutamine, kiidavad oma R-keelel põhin TRAMPi, ilmselt kvantit ei saa anal, andmete analüüsimine, tüüp I ja tüüp II viga, soovit kasut +-1 bp resoluts. Hea meetod, kuna võimaldab suurt replikats
esmasest koloniseerijast sõltub hilisem koosluse struktuur ja massikadu
eriti mitte-ECM puude läheduses tammel
(Terfezia+Tirmania)Mattirolomyces)Tuber); ITS regioonile; Peziza perek liigid polnud aligneeritavad (erin teistest uuringutest SSU ja LSU); liigisisene ITS varieeruvaus <1%, v.a. Terf leptosperma (tõen peitliigid)
Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
Mycena galopus-suurendab taimekasvu spetskast
ruumiline autokorr: tüübid, definits ja seletus; lisaks võib mõjutada multikollineaarsus; VIITED kliimavariaablite saamiseks; mudelid, mis arvet autokorr vs mitte, saavad erinevad tähtsamad muutujad mõjutajateks. Autokorri arvestav mudel pöörab rohkem tähelepanu mesoskaala protsessidele; erin põhjust ka multikollin. Kui algmuutujad võtavad arvesse suurema osa variatsioonist nii et spat autokorr on mitteoluline, siis pole vaja spat autokorr arvestada.
PCNM-tüüpi analüüs fülogeneesivektoritele peakoord-analüüsi põhjal; eigenvektorite arvu valik broken-stick mudeli põhjal ja seletusvõime põhjal; vektoreid saab kasutada teistes multivar analüüsides
Boletus spp, Suillus spp, Cantharellus cibarius, Amanita muscaria, Russula lepida, Scleroderma vulgare, Tylopilus chromapes sünt Pinus taeda, strobus.
Arachnitis uniflora mykoriisa morf koos AM seentega; juurte sigipungad koos seenega
Arachnitis uniflora ja Glomus A arbuskulite-vesiikulite moodi moodustiste ultrastruktuur
perspex plaadid
taimed põhjapoolkeral perek kaupa: pms jagunemismustrid SE Aasia-NE Am, kusjuures SEA on pms algkohaks. SEA algkohaks ka Eur suhtes. Vrd loomadega, (sanmartin,2001), millel pms disjunkts SEAasia-Eur ja NE Am-NW Am. Seega arv et taimed levisid pms >30 MAT tagasi üle Atlandi või on suured jääaja väljasuremised muutnud vähemmõj NE Am ja SE Aasia sarnasemaks; 
ruumiline autokorrel: arvestamine parandab R2. SACi põhjustab ka olulise muutuja mittearvestamine, uurija suva. SAC eiramine põhj valesid param hinnanguid ja optimistlikke SE
Ruumiline autokorrelatsioon: kriteerium Morani I; eri metoodikate võrdlus; Bayes vs tavaline; proged, soovit standardis ridade kaupa; Ruumilise autokorrel mudelit ei või ekstrapoleerida suuremale alale või teistele objektidele
ruumiline autokorr: liigirikkuse lokaalsetel andmetel tekitab kohalikul tasandil toimuvate protsesside eiramine; ka uurijad võivad tugevasti autokorr tekitada läbi erineva täpsuse ja efektiivsuse. Taimede autokorr väiksem kui loomadel. Soovit esitada nii ruumilise kui mitte-ruumimlise mudeli
Rhizopogon vinicolor, Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif. Rhiz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FS
Eukalüptide kasvatamine väljaspool Austraaliat: kõrge produktsioon, vastuolu kohalike elanikega, inh kohalike liikide kasvu. 1828 toodi Kapimaale Mauritiuselt, kuhu viidi Austraaliast 1800. Zimbabwesse 1890ks aastateks. Maailmas katsid istandused 1990ndatel >160 000 km2 (ligi 40% kõigist kommerts puuistandustest); AUSs looduslikult 320 000 km2 metsamaal.
Nyctaginaceae: Neea, Guapira ja Pisonia sõsartakson on Pisoniella, ja kõige nende sõsarrühm on Bougainvillea+Belemia+Phaeoptilum. Pisoniee tekketsenter on L-Am, kust on levinud troop põhja-Am ja vähem ka saartele
AFLP põhjal mikrosatelliitmarkerite ning SCAR praimerite tegemine. Efektiivne, kiire, ökonoomne, vajab vähe, ent puhast DNAd. AFLP>hübridismikrosat-probedega>duplekside erald>kloneerimine>sekv
Cenococcum: gpd, ITS, CgSSU intron: , mt SSU: kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral. Arv Cenoc => 3 tugevalt toetatud liiki, millel arv eri fpüsiol omadused; eri liigid samast proovist
Clitocybe nebularis nõiaringid -keskelt sureb, akt rõnga läbimõõt 30..40 cm; jaguneb 3 osaks: 6 cm risomorfide front; tihe mütseeli front; hõreneva ja sureva mütseeli front. Kasv looduses palju kiirem kui agaril tõen akt transp tõttu fronti. Looduses 90 cm a-1; vrd teiste ringjate saproobidega ruderaalne, sest jääb neile antagonismikatsetes alla ja looduses sisemus sureb. Eri ringide kokkupuutudes surevad mõlemad; suurte takistuste ületamisel fragmenteerub ja enam ei ühildu, sest külgkasv on min.
liigirikkuse-pindala seoseid tugevdab enim 1) proovide pesitsi paiknemine; 2) mets, 3 ala suurus; 4 väiksem ala ulatus; 5 keha mass; 6 väiksemad laiuskraadid. Liigirikkus suureneb pindala kasvades eriti troopikas. Tugeva seosega liikidele on elupaiga fragmenteerumine eriiti drastiline
arv, et mikrokosmostel on suur tähtsus hüdrobioloogias (vs Carpenter, 1996)
AM seened hoiavad õhulõhesid lahti ja lehe turgorit kõrgel
Treubia -algelisimaid maksasamblaid on v keerulises assotsiatsioonis AM-seentega. Diferentseerunud koed ja tugev AM-hüüfide mass
Jungermanniaceae, Aneuriaceae: kandseened visualiseerimine DiOC6 abil.
maksasammaldel
vaid Acacia sect Phyllodes (syn Racosperma; Austraaliast) mood EcM. Koik akaatsia liigid mood AM. Senegali istandustes domin AM; tihti EcM ja AM valistavad teineteist
Petri tass
taimsete fenoolide teke, lignifikatsioon, taime-ja seenerakkude surm kui keskkonnas liigselt C Petri tass
Dominantsus AM kooslustes on juhuslik protsess, idiosünkraatne ja ei sõltu fülogeneesist; log-normaalne (75%) ja broken stick (25%) mudelid seletasid AM-seente liigirikkuskõveraid parimini; 
pH gradiendiga mullas: ohtrus kattub kõige paremini zero-sum multinomiaalse jaotusega. Võtsid arvesse ruumilist autokorr ja selle põhjal pH mõj AM-seenekooslusi palju enam kui taimeliik. Levimine piirab seeni väga vähe
Boletus pinophilus, Gautieria othii, Hebeloma longicaudum, Russula sanguinea, Scleroderma polyrhizum, Tricholoma albobrunneum, Tuber borchii, Xerocomus badius: esmane EcM süntees eostest või kultuurist. Boletus pinophilus, Gautieria othii, Scleroderma polyrhizum, Tuber borchii, Xerocomus badius: esmane idandamine ja EcM süntees eostest männil tavalises PVC konteineris
bakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus
Laccaria laccatalt isoleeritud bakterid stimul vaid L laccata ja L bicolori EcM mood ja puude kasvu; Hebeloma ja unident1 EcM mood pärssis
metsamajanduse mõju: põletamine vs lageraie vs valikraie
kolb
oksalaadi roll: metallide inaktiveerimine, hapestamine, võitlus teiste seentega, patogenees, ligninaaside toetamine
pruunmädaniku seened ja EcM seened on genoomika põhjal kaotanud suure osa lignotselluloosi lagundavatest ensüümidest ja oksidoreduktaasidest
bakteritel inimese soolestiku eripiirkondades: suurim erinevus eri inimeste vahel ja mukoosa ning .. Vahel; uued klaadid. Kõikvõimalikud programmid BD võrdlemiseks: rarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA. Sekv 13355 bakteri sekventsi
T-RFLP seente SSUle 2 RE, praimerid Borneman 2000. Seened mullast. DNA extr SDS + PVPP. Sepharose. T-RFLP sarn-limiit 1.25. PCR produkt vaja puhastada ja RFLPks sama kogus. Piigi pikkus kvantit näitaja. CA
ookeanisetted: eukarüootidest domin seened, eriti Malassezia ja Cryptococcus-sarn pärmid; 
Fomitopsis rosea ja Phlebia centrifuga -vanade kuusikute liigid: eoste langemine ja idanevus palju arvukam Põhja-rootsis kus vanu metsi palju. Monokaarüoniga asustatud puutükkide eksponeerimine
leviku uurimine välja pandud puuketastega agari asemel: säilib kauem, reostub vähem
T-RFLP vs RFLP Ektomükoriisaseente ITS regiooni eristamiseks. Vaja mitmeid ensüüme ja ka siis raske eristada gruppe, missarnasemad kui 90 -95%. RFLP sama täpsuse juure pole oluliselt parem. Liigisisene var enamasti väike probleem, ent enamasti v vähe isolaate samast liigist analüüsitud
Agaricus: noiaringid vt sh2
Glomus: komp kvant PCR
tammel, %koloniseeritud, vs ECM
Wilcoxina spp: W rehmii on turbapinnasel pigem kuusega ja ei mood klamüdosp, W mikolae pigem männiga ja mood klamüdospoore ja häiringutel-põlengutel, arv nende vaheline hübriid W tetraspora, arv et mõni liik võib veel olla
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
tuleaseme-kottseente biotroofsus: Rhizina, Pyropyxis -tugevad patogeenid, mitmed on norgad patogeenid (Geopyxis carbonaria, Gyromitra infula; Tricharina praecox var. intermedia); sümptomiteta biotroofid (Anthracobia maurilabra, macrocystis; Trichophaea hemisphaerioides), paljud pole yldse biotroofid (Anthracobia macrocystis, Ascobolus carbonarius, Peziza echinospora, endocarpoides, petersii, praetervisa, tenacella, violacea, Pulvinula archeri, Scutellinia 3 spp, Trichophaea abundans). Sphaerosporella on ECM
Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.
pürofiilsed kottseened: amüloosi, amülopektiini, pektiini, ksülaani lagundamine. Peroksidaasid kõigil; türosinaasid, lakkasid varieeruvad liigiti, isolaaditi
Pezizales: arv esineb tugev kontiinum saproobidega, sest paljudel saproobsed omadused: tsellulaasid, polüfenoolioksidaasid, ligninaasid, kiire kasv. 
SIP mullas rikastatud tselluloosi lagundajatele. 12C domin kandseened; 13C domin pioneersed kottseened. Arv. Mullaproovi eraldamisega katkestati EcM jm kandseente sidemed.
Arktika taimed: Eri liikidel geneetilised piirid läbivad harilikult Kesk-Gröönimaa ja Uuralid. Geneetiline diversiteet suurim Beringias er. RUS poolel, Kaukaasias ja pisut ka Alpides; Geneetiliselt eripäraseimad olid Alpid ja Norilsk
sügavuti mullas bakterite BD väheneb ja kooslus muutub. Pinnasetüüp mõj enim ülemist ja kõige alumist horisonti.




pürofiilsed kottseened: Pyronema, Ascobolus, Peziza: eoste idanemist stimuleerib lühiajaline temp 50*; aluseline reaktsioon; kasvu optimum pH 6-8
Pyronema domesticum: suudab idaneda ja kasvada vaid eelsteriilses keskkonnas, muidu jääb kiiretele hallitustele alla
amplifitseerimata kogu rRNA 0,5 g proovist; probed 16S piirkonnale (erinevalt mittemärklauast väh 2 bp valepaardumine 3´otsas): universaalsed, rühmaspets, redundantsed, replikatsioonid array piires (ei erine) ja redundantsed (v erinevad); erinevad sidumistemp (tasub proovida eri Tm tõttu)
Clavaria ???
2tuumaline Ceratobasidium põhjustab mändide surma taimlates
skaalade ekstrapoleerimine, mikrokosmoste suurus, sellest tingitud vead
Tomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamisel
endofüütide kasulikkus. Toksiinide tootlikkus ja mulla N rikkus. Mudel
rohttaimede varre-endofüüdid: ülevaade, kasu. Mõnele endofüüdile on levimisel kasulik olla ära söödud, teised tungivad kõrreliste seemnetesse ja on seeläbi sunnitud elama mutualistlikult (võimalik, et muudavad isas-ja emasõite suhet); alkLOIDID ON KALLID TOOTA.
inimese soolestikus bakterite kooslus 5 a jooksul muutub vaid pisut; enamus tüvesid käib kaasas kogu elu; sugulastel sarnasemd bakterid kui mittesugulastel; dieedil olevatel paksudel sarnasus kaob kiiremini
Endogone viljub itaalias ebatsuuga ja männi 2-3 a istandikes. V sage. Lehise all puudub. Mood mükoriisat, kus vaheseinu ei leitud
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
taime juurtest tulev C indutseerib AM-seentes geeniekspressiooni ja N ülesvõttu; mujalt tulev C ei indutseeri
Terfeziaceae: Choiromyces echinulatus=>Eremiomyces ech. (peremees teadmata) ja Terfezia pfeilii =Kalaharituber pfeilii (peremees Acacia ja Citrullus vulgaris???). ITS ja LSU järgi. Muu Choiromyces on Tuberaceae
Leptodontidium orchidicola isolaadid on endofüüdid nii kasel , kuusel kui potentillal, mittepatogeenne
Leptodontidium orchidicola ja Phialocephala fortinii on endofüütset, mitte-MR seened
vs parasiidid, ECM seened: levik noorendikes viljakehade põhjal
hõimkondade kaupa ökoloogiliste strateegiate ja nishi tuvastamine metaanalüüsi ja C-lisamise katsete põhjal
bakteritel: latituudi gradienti ei tuvastatud T-RFLP baasil. Lokaalselt mõjutas kooslust ja liigirikkust enim pH (unimodaalne Ph7 juures)
bakterite kooslused ja metagenoomid ameerika preeria jäänukitel. Tax elurikkus ja funktsionaalsete geenide rikkus korreleeruvad; 
BD , biogeo jms: Võrrelda makroobidega v raske eriti tänu skaala erinevustele nii ruumiliselt kui fülogeneetiliselt
bakterid kõrgusgradiendil: vahet pole. Arv mõj baktereid muud asjaolud
ojapõhja bakterite biogeo T-RFLP põhjal - distantsil pole rolli, määrab pH
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus. Haruldasemad PLFA piigid on sügavamalt kadunud, mis viitab nested mustrile; sügaval arv. C-limitatsioonmikroob de levik sügavuti mul a : 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomüt eetidel tõuseb 3x; bakteritel +-s ma, sügav mal suureneb varieeruvus. Haruldasemad PLFA piigid on sügavamalt kadunud, mis viitab nested mustrile; sügaval arv. C-limitatsioon
mullaelukate, sh mikroobide biomass bioomide kaupa: suurim metsa-ökosüs, er troop vihmamets ja temp okasmets; mikroobide osakaal suurim kõrbealadel; seente/bakterite suhe suurim temp leht- ja okasmetsades, madalaim kõrbes; mullaloomadest domin kõikjal, eriti troopikas, vihmaussid (v.a. kõrbed, kus domin nematoodid)
bakterid, seened, 18S (seentele NS1, NS2) + kloneerimine + ARDRA + sekv. Kuuse risosfääri bakterid ja seened on erinevad haigete istikute (domin Dothideomyc, Sordariomyc, mitosp kotts, Heterobasidiomyc) juurtel vrd tervetega (dom cf Thelephora, cf Ossicaulis (homobas), cf Tricholoma)bakterid, seened, 18S (seentel  NS1 NS2) + kloneerimine + ARDRA + sekv. Kuuse risosfää i bakt rid ja seened on erinevad haigete istikute juurtel vrd tervetega 
20*20 klassika
lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P 20*20
noodulitega ja mükoriisasümbiooside stabiilsus: Erikoidne ja orhidee MR ning noodulitega küllalt stabiilne -ühes-kahes taimerühmas; ECM labiilne. Arv süsiniku hinna tõttu N2 fikseerivad tsesalpiinilised pole ECM. Üheidulehelistest Kobresia ja Pandanus on ECM.
ligniini lagundavad ensüümid pärin kandseente eellaselt; roostetel ja nõgiseentel kadunud; VP, MnP, LiP geenide areng ja taandareng eri rühmades; permis ja karbonis lõppes puidu ladestumine osaliselt tänu Cl II peroksidaaside tekkele
Cladosporidium ja Aureobasidium sisaldavad kuni 30% melaniini ning seovad edukalt Cu, Cd, eriti eri saviosakeste manulusel
Elaphomyces muricatus, Genea klotzschii, Rhiz rubescens, Hymenogaster tener, Hysterangium, Cenoc, Tuber albidum eri peremeestaimedel
Stephensia bombycina EI MOOD EcM tammega ega polnud ka biotroofne (?)ja peeti saproobiks
juurepinna endofüüte on rohkem seenmantlis kui NM juurel; eri MR-taime-seene vormid mõjutavad endof levikut; Enim endofüüte kuulub Gymnoascaceae
holmikpuu: normaalne Arun-tüüpi Am
Betulaceae pärineb mol fül jr 115-130 MAT tagasi; vanimad fossiilid pärit u 90 MAT; mitmed väljasurnud perek Coryluse, Carpinuse ja Alnuse sugulased. Perek. Lepp -Alnus tek 100-112 MAT, kuigi radiatsioon oli palju hiljem: 60 MAT
Terfezia arenaria, claveryi, Tirmania pinoyi sünt Helianthemumil. Taimekasv ja EcM vs rakusisene endoMR sõltus substraadi toitaineterikkusest; alati ilma mantlita; polüspoorne inokul tekitas vaid VK-algmeid
Bacillus 2 spp: parandavad Pisolithuse kasvu, ergosterooli hulka; suurendavad ECM% akaatsial
varane vs hiline: Leccinum ja Lact pubescens ei levi eostega noortele taimedele; Inocybe, Laccaria ja Hebeloma kolonis eostega noori taimi holpsasti; eosed idanesid ka sama hasti mullas, mida oli hoitud 6 kuud 18 kraadi juures
AM vs ECM vs non-MR-domin. Kooslused; AM seeneliigi erinev mõju eriperemeestaimedele (ruderaale inhibeeriv)
AM seeneliigi erinev mõju eriperemeestaimedele (ruderaale inhibeeriv)
Mükoriisatüüpide esmakirjeldused: AM, ErM, OrM, Monotropoid ja EcM; Pyrola leiti NM Mükoriisatüüpide esmakirjeldused: AM, ErM, OrM, Monotropoid ja EcM; Pyrola leiti NMMükoriisatüüpide esmakirjeldus d: A , ErM, OrM, Monotropoid ja EcM; Pyrola leiti NM
ektomükoriisa mõiste, EcM esinevus Fagaceae, Salicaceae ja Pinaceae liikidel (miskipärast ei leitud lehisel, kasel , pärnal). Rõhutab EcM kasulikkust taimedele. Otsis EcM eriti trühvlite ümbert. Kirjeldas EcM mantlit, Hartigi võrgustikku, juurekarvade puudumist, tipmise meristeemi arengut. Leidis EcM eriti hästi arenenuna lubjarikkal pinnasel; materdab Gibelli ja Hartigi eelnevaid töid; oletab, et EcM mood mitmed eri seened; 
Mycena galopus vs Marasmius androsaceus: geneti suurus, paiknemine, konkurents
suktsessioon varisel ja liikide kooseksisteerimine: Mycena galopus ja Marasmius androsaceus näide
võrdleva analüüsi komistuskivid: madala R2-mudelite usaldamine suure valimi ja log-skaala korral; samaaegne raporteerimine fülogeneesi arvesse võtvast ja mittevõtvast analüüsist; eelduste mittekontrollimine; post-hoc hüpoteeside püstitamine; jääkide-põhine analüüs; lünklike andmete kasutamine; fülogeneesirekonstr robustsus
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
P. fluorescens: doosiefekt, mõõtmine mullast, kasvatamine
pressivad, et toimub geenide horis ülekanne bakteritelt seentele; spetsiifilisus võib esineda nii seeneliikide vahel kui liigisisseselt; võivad hõlbustada ka patogeenide sissetungi samad seened. Kasud: idanemine, müc kasv, mulla konduktiivsus, harunemine ja kolonis, 
palmi lehtede endofüüdid: oluline oli site ja lehe piirkond, ebaoluline aastaaeg
PLFA: seente PLFAd 18:2w6,9 ja 18:1w9 on sagedased ka teistel mullamikroobidel. Metsamullas on mõlemad head indikaatorid. AM jaoks töötab 16:1w5 hästi juurtes, ent kehvasti mullas. Mulla jaoks parem NLFA16:1w5. PLFAsid ei tohi kasutada OTUdena.
Collybia macrourus oli juure-endof kasvades steeli rakkudes Eostest seenekultuuride esimene tegemine: MacroLepiota procera, Agaricus sylvaticus, Amanitopsis plumbea, Russula alutacea, Laccaria bicolor, Sarcodon imbricatus, 
Kliima soojenemine ei mõjutanud juureseente liigirikkust ja mitmekesisust tundras. Erinevusi liigirikkuses ja koosluse struktuuris mõjutas happeline vs aluseline põhjakivim
IGS-RFLP: Armillaria Jaapanis; eri Armillaria sp parasiteerivad eri Wynnea sp ja Entoloma abortivum il
lehekõdu lagundamine ja veesisaldus suurenes kui mükoriissed juured lõigati läbi: 
Kõdus Pinus, Populus ja Juniperus kõdus: replitseerimata. Eri seeneharud
iprodioon vähendab taimede kasvu primaarsuktsessioonilisels aimekoosluses
männiokastel: dominRhytismataceae, Strumella (Sarcosomataceae), Phialophora (???), Elytroderma (Rhytism), Phoma (Pleosp); seementel Cladosporium sp, Geopyxis sp (Helot) (kolonis seementel 1-2%)
seeneliigi (perekonna)-spetsiifilised, taimeliik ei ole oluline, supresseerivad teisi seeni
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
hulk aktiivmuda jääkidel vs metsamullale rajatud istandikes
Bonferroni korrektsioon: kasutamisjuhud. Selle parandused, püüded hinnata stat oluliste seast tõelisi nullhüpoteese, alternatiivsed viisid alfa korrektsiooniks: false discovery rate -LINGID, VIITED, PROGRAMMID
Tuber melanosporum, Tuber indicum ja pseudoexcavatum on EcM morf poolest v sarnased ja kasvavad aluselisel pinnasel koos Quercus ilexiga sünt põhjal
troopilised veeseened on väga liigirikkad; suur vae soolase ja magevee seentel
Sebacinales B: erikooslustes ja kõrgusvöötmetes; fülogeneetiline konserv mitmetes kooslustes, eriti häiritud tüüpides. Mõned Seb A liigid rohttaimede juurtes puudest 20 m eeemal.
Agaricales: tumedaeoselised paksuseinalised on tek heledaeoselistest õhukeseseinalistest mitmeid kordi. Tricholomataceae ja Entolomataceae on läh seorud; Cortinariuse sõsarperek on Phaeolepiota-Cystoderma, Cyathus, Crucibulum; Hebeloma-Alnicola sõsarperek Galerina, Gymnopilus ja Strophariaceae. Laccaria on tek tumedaeoselistest, ent on säilit paksu eosekesta
(Austro)paxillus statuus, Pax inv, Cenoc mood EcM Nothofagustel; P. statuum ei mood EcM Eur ja Aus puudel. Chalciporus mood ecm männil, aga mitte pöögil (joonisel kahtlane); 
liikide eristamiseks jääb teatud rühmades ITSist väheks resol tõttu )Colletotrichum, Trichoderma harzianum complex). ITS jaoks peaks kasutama 99-100% barcoding threshold
orhideed saavad seente kaudu kuni 85% C ja 80% N; eristuvad selgesti autotroofsed ja mükoheterotroofsed orhideed üksteisest ning muudest taimedest
AM-seente mõju patogeenidele võib olla pos, neg või neutr -+-võrdseltAM-seente mõju patogeenidele võib olla pos, neg või neutr -+-võrdselt
haabadel AM vs EcM sõltub mullaniiskusest ja niisutamisest. Optimaalse korral EcM, liigniiskes ja liigkuivas rohkem Ami. Eri genetitel ponud rolli AM ja EcM eelistuses.
Amanita muscaria koosneb väh 8st iseseisvast evol-harust, mis asuvad eri kontinentidel ja/või kliimavöötmetes. Neist 3 eranditult Santa Cruzi saartelt. Peab 8ks iseseisvaks füloliigiks. Suurimad linidzid polnud b-tubuliini järgi monofüleetilised, mida seletab pika ajaga, et praagitaks välja teistele sarnased alleelid. PROGED
kanarbik ja Hymenoscyphus põhjustavad mõlemad allelopaatilist efekti samas potis kasvanud Nardus strictal
erikoidid inhibeerivad; taime P väheneb
Heterobasidion vs Trichoderma-oluline roll antibiootikumidel eriti happelises keskkonnas.
peremeestering enamasti perek (66%) ja suguk (43%) tasemel Panamas. Fülog distants v oluline. Mõj patogeenide leviku efektiivsust
Tuber albidum, brumale, aestivum, rufum parandasid Cistus incanuse kasvu. Tuber melanosporum eri Cistaceae liikidel kasvas hästi Eoste inokul seemnetele vahetult enne külvi
männi sterilis vs steriliseerimata juurtel: Steriliseerimata: domin Cylindrocarpon destr, MRA, Fusarium solani; Steriliseeritud: MRA, Cylindrocarpon, Monocillium
niiduorhideed Ophrys fuciflora , Anacamptis laxiflora , Orchis purpurea , and Serapias vomeracea assots nii Tulasnella, CeratoB kui ka (vähem) Sebacina-Serendipitaga (mõl rühmad esindatud). Nelja liigi seenekooslused olid erinevad; 13C ja 15N signaal üheskoos viitavad osalisele mükohet-le Orchis purpureal.
OrM: Limodorum abortivum ja Limodorum spp. Assotseerunud Russula spp-ga, er R. Delica grupiga. Orhideelel piiratud fotosüntees ja arv saavad lisa C seente kaudu
bakterid, seened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisegabakterid, e ned, AM-see e ; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisegabakterid, s ened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisega
MultiCoLa automaatne eri thresholdidega multivar analüüs kooslustele: dominandid ja haruldased liigid käituvad eraldi, ent üldiselt thresholdi mõju koosluste variatsioonile oli minimaalne
kasvutasku
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, süntees Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus, Gyrodon merulioides, Morchella conica, Gyromitra, Lycoperdon, Mutinus, Dictyophora, jpt muude puude-spets seened ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
Geenipanga DNA jrk annoteerimine ja klasterdamine liikideks. Eri klasterdusmeetodid; puupõhine ei sobi; Peronospora puhul oluline ökoloogiline + geneetiline info; Probleem madala kvaliteediga sekventsidega, mis ei taha klasterduda
fütopatogeenide kaasaegseimad uurimismeetodid: ülevaade
patogeenide ruumiline levik mullas neighborhood mudeli baasil vüttes arvess puude ja põõsaste lähedust ja basaalpinda; isetehtud tarkvara; eri patogeenirühmad reageerisid keskkonnale erinevalt; Ei võtnud arvesse ruumilist autokoori; 
Phlebopus tropicus mood Cistus spp juurte ümber sklerootsiume, kus elavad Pseudococcus comstocki täid. Viimaseid omakorda levitavad sübiontsed sipelgad
2-tuumalised Ceratobasidium ja multituumsed Thanatephurus Rhizoctonia anamorfidega . Thanatephoruse sees paikneb mitu rühma kus on nii 2-kui multituumseid isolaate. Viit nende ristamisele ja patogeensusele; mõlemil palju sekventsigruppe, Thanatephorusel vastasid AG-dele. Grupisisene ITS <2% var. LSU analüüs lükkas ümber AG kui evol ühiku kasutamise
Ceratobasidiales: parasiitsed Thanathephorus paljutuumalised vormid on tek 2-tuumalise saproobse Ceratobasidiumi sees palju kordi iseseisvalt. Indelide kodeerimine annab v head tulemused
inokul
Petri tass: turvas+vermikuliit
kõrgusgradienti mööda. Madalal domin Cryptosporiopsis, kõrgel Phialocephala. ARISA fragmentide rohkus kõrgemal vähenes, et NS
rarefaction: indiviidi ja ala baasil, teisendused; liigirikkus/pindala = liikide tihedus. Kasutamisvõimalused ja paljud vead. Soovit indiviidide baasil proove koguda. Üld-liigirikkuse ekstrapoleerimine, VIITED
EcoSim: permutatsioonidel põhinevate statistikute leidmine: ANOVA, Chi Square, Macroecology, Niche Breadth, Co-occurrence, Guild structure jms.
kartulis: Verticillium dahliae, Cylindrocarpon destructans, Colletotrichum coccodes, Plectosporium tabacinum, Alternaria spp.
mügarbakterid: nende taksonoomia ja levik koos peremeestaimedega. Endemism; funktsioonid
Hymenochaetales N-Carolinas: Coltriciella dependens levinud kõdutüvedes ja nende all, alati koos EcM juurtega; Coltricia perennis, cinnamomea, foccicola -kõik seotud tugevasti lagunenud puiduga ja samas mändide manulusega
mittekultivate bakterite tegevuse jälgimine ja tuvastamine: FISH, FISH + mikroautoradiograafia, 13C-PCR, 13C-PLFA, Br-deoksüU jt
Frankia pop identif
mikroobide levik: alla 1 mm mikroobid arv v laialt levinud, suuremad vähem. Ent pole uuritud molekulaarselt, st välditakse krüpt liikide teemat; Mitmetel mikroobidel keskmises skaalas oluline distants, mitte niivõrd keskk heterogeensus (mulla tüüp vms). Tuleb piisavalt proove võtta nii lokaalse skaala kui globaalse skaala uurimiseks: tasakaal nende vahel
kottseente BD ITS1 pikkuse pol põhjal -on seot pindalaga Austraalias, koosluste erinevus suureneb kaugusega; ent kogu Austraalia kohta vaid 100 OTUt
Meliniomyces bicolorist eraldatud isolaat ja 2 Mel variablis isolaati on suutelised taimest seende transportima 13C ja seenest Vacciniumisse 15N. EcM-isolaat suurendas ainsana taime 13C fikseerimist
Meliniom variabilis samu geneteid leiti nii männi EcM-dest kui ka Vacciniumi juurtest; M. Bicolor leiti vaid männilt (n=2). Geneteid on väga tihedalt ja arv nad on väiksed. Geneetiline distants ei korrel füüs distantsigaMeliniom variabilis samu geneteid leiti nii männi EcM-d st kui ka V cciniumi juurtest; M. Bicolor leiti vaid männil  (n=2). Geneteid on väga t hedalt ja arv nad on väiksed. Geneetiline distants ei korrel füüs distantsiga
Hyphodiskuse klaadi 3 isolaati erinevad oma võime poolest üles võtta NH4 ja Gln; efektiivsus sõltub kasvukiirusest substraadil
kasvutasku meetod
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
saproobide (Polyporus, Pleurotus) isolaadid olid võimelised tungima Ceratocystise rakkudesse, eriti toitainete puuduse korral
Southern blot, dot blot Suillus bovinus, Rhizoctonia spp. Biotiiniga seotud oligonukleotiidid head PCR amplifitseeritud DNAle, kogu DNAle mitte; ca 120 nu oligod töötasid üsna hästi genoomsel DNAl
Boletinellus merulioides ei mood EcM männiga, ent muudab viimase juured kahveljaks
Phialocephala fortinii uued krüptilised liigid -peremehe eelistust neil ei tuvastatud. Olulised erinevused vana metsa ja majandatud metsa vahel. Majandatud metsas rohkem krüpt liike arv metsade istutamise tõttu. Acephala applanata basaalne, eelistab kuuske mustikale
RFLP-põhised probed DSE (Phialocephala, tüüp1) populatsioonigeneetika uurimiseks. Phialocephalal kõrge polümorfism (Nei indeks), tüüp1-l madalam. Samad RFLP-probed ei andnud tulemusi teistel Phialocephala liikidel
Phialocephala: ITS vs RFLP vs ISSR: P fortinii on kompleksliik koosn 4 mikroliigist, mis võivad olla koos samal juurefragmendil. Arv et toimub mikroliigi sisene rekomb, aga liigivah mitte. ITS oli vahetegemisel vilets, muud regioonid andsid ühesuguse hea tulemuse
Phialocephala, Acephala, Phaeomollisia: endofüüdid nii juurtes, vartes kui lehtedes; ITS-fülogenees viletsa toetusega
Phialocephala fortinii-Acephala applanata kompleks: lisaks boreaalsele vöötmele ka Kilimanjaro, NZL, Austraaliast, Antarktikast; Stoyke 1992 ja Zijlstra 2005 isolaadid ei kuulu sinna rühma; ekslikult peetakse EcM taksoniteks; kritiseerivad töid, kus täheldatakse DSE pos mõju taimekasvule
Phialocephala: polüfüleetiline perekond
ISSR DSE: Phialophora finlandia - kultuuridest kuusejuurtest eristamiseks. Suurimad genetid väh 3*3 m, genetid omavahel tugevasti kattuvad; samast proovist kuni 5 eri genetit
Tuber Aestivum CZ assots v paljude AM-taimede juurtega, eriti Fraxinusel, vähem Ulmusel ja Taraxacumil; Arv trühvel surub all taimkatet allelopaatia mitte parasitismi teel.
Entoloma clypeatum - suudab kasutada väga paljusid suhkruid puhaskultuuris; ei allu fungitsiididele
tuubid, potid
suletud, õhufiltritega
network analüüs: nestedness ja asümmeetria sõltuvad pms võrgustiku suurusest m x n; mutualistidel ja antagonistidel sarnased mustrid kui netw suurust on arvestatud
Hypocreales domineerivad bakterite üle vees lehti lagundades; seeni eriti korge toitainete konts. juures bakterite osa väheldane vees olevate lehtede lagundamisel. Aktiivsus ei muutu kui lisada toitaineid 100x rohkem, ent seente kohalole suurendab ka bakterite aktiivsustspets vees lagundamise mootmiseks
palmi Livistona lehtedest: domin Xylaria spp. Jt Sordariomycetes
rRNA, rDNA; parim tulemus in vitro transkr rRNAga; oligoprobed; 2 märgitud sihtmärk-ahelat (teine kontrolliks); arvavad, et teoreetiliselt pole vaja nu-happeid amplifitseerida; soovitavad kogu array läbi lasta erinevate pesemistemperatuuridega, sest eri probedel eri Tm; külmhübridisatsioon
Saprotroofide biotehnoloogiline kasutamine. Cartapip: vaikude, terpeenide jms pigi eemaldamiseks paberitööstusse minevast puidust. 
Hebeloma 26 spp männil. Sh H. Radicosum. Paljud pajude-liigid ei mood männiga EcM -ARV spetsiifilisus
Chlorophyllum rhacodes, Suillus variegatus, Rhizopogon roseolus -süntees vermikuliidil (terra-lite)
Piloderma võimalikud saprotroofsed omadused
Eri Frankia tüved v erineva efektiivsusega
eostevihm monokarüootidele eostevihm monokarüootidele: eosed levivad väga kaugele, ent elamistingimused ei loba eksootilistel liikidel kanda kinnitada
Meliniomyces on uus parafüleetiline perekond, mis hõlmab Vralstadi liike. Sisald.Rhizosc. Ericae = erikoid MR; M. Vraolstadii = EcM; Cadophora finlandia = EcM, M. Bicolorata = Piceirhiza bicolorata (EcM), tüüp M. Variabilis = (=variable white taxon) endofüüt paljudel taimedelMeliniomyces on uus parafüleetiline perekond, mis hõlmab Vralstadi liike. Sisald.Rhizosc. Ericae = erikoid MR; M. Vraolstadii = EcM; Cadophora finlandia = EcM, M. Bicolorata = Piceirhiza bicolorata (EcM), tüüp M. Variabilis = endofüüt paljudel taimedel
Suillus grevillei sünt lehisel nii eostest kui puhaskultuurist. Teisi puid ei nakata; stimul lehise kasvu
seened transpordivad kõdu N rikkamast tüübist vaesemasse
kooslused erinevad erineval C-allikal, eriti Gly vs teised: bromouridiiniga rikastatud substraadid
lokaalses skaalas keskkond seletab 25% ja geogr distants 10% bakterite kooslusest
DSE: ITS + 14RE; avastasid et Phialophora finlandia ja Chloridium paucisporum (Wilcoxi isolaat) on sama RE-mustriga ja arv et tegu on ikkagi ühe liigiga. . Juurtelt leiti palju P. Fortinii kuid ei ühtki P dimorphospora isolaati
bakterikoosluste RAPD
mulla bakterid, arhed ja euk kooslused on mõjutatud mullahorisondist ja vs. Metsa maha võtmine; Üld-euk praimeritega tuli 93% seened: palju kimääremulla bakterid, arhed ja euk kooslused on mõjutatud mullahorisondist ja vs. Metsa maha võtmine; Üld-euk praimeritega tuli 93% seened: palju kimääre
nitrogenaasi aktiivsus mädanevates eluspuudes: eriseened eri puudel erinevalt; mõjutab pos niiskus, temp
ligniini ja poly-koniferüülalkoholi lagundamine tugev vrd ECM seentega
2 DS, sh Phialosćephala
MnP, LiP, Lakaasid, teised; organismirühmiti. Tugev ligninaasne aktiivsus vaid valgemädaniku kandseentel, kes toodavad LiP (lag eenduvaid struktuure) ja MnP (aromaatset)
kriitika varasemate tööde aadressil, kes üritavad mütseeli viljakehadest EcMini vedada või misinterpreteerivad sünteesitud suhteid (Masui, McArdle), sünt Lactarius deliciosus männil
Lactarius deliciosus, chrysorheus, Amanita muscaria, Gyroporus castaneus, Suillus bovinus, luteus, granulatus, porosus; Cenococcum=Mycelium radicis nigrostrigosum, 3 eri mükoriisaisolaati sünt männil; FAIL: Chalciporus piperatus, Xeroc chrysent, Russula fragilis, puellaris. ILLUSTR
Mycelium radicis nigrostrigosum = Cenococcum geophilum: obs Pinaceae (6 perek), Quercus, Fagus, Betula, Carya, Corylus. EcM sünt Pinus spp.
lagunemine vs BD: enamus juhtudel lagundajate seente ja loomade ning taimede BD kiirendab protsessi. Seentel pms fasilitatsioon, mitte nishihõive. Seeni võivad neg mõj teatud kõdu tanniinid; arv N liikumine kergesti lagunevast raskestilagunevasse pole tähtis; Mikro-kk võib olla oluline, er niiskuserikka sambla kaasamine; söödikud võivad mõj seeni erinevalt 
Graffenrieda emarginata mood AM ja DSE Hymenoscyphus ericae rühmaga, mida peavad ekslikult EcMks. Sealsamas olemas ka Tulasnella, mida tuvastati SEM järgiGr ffenrieda emarginata mood AM ja DSE Hymenoscyphus eric e rühmaga, mida peavad ekslikult EcMks. Sea samas olemas ka Tulasnella, mida tuvastati SEM järgi
Nyctaginaceae: Neea ja Guapira -arbuskuleid pole, hüüfe v hõredalt
merede vs kontinentide biogeo vrd, probleemid. Väärad kalibreeringud eriti tektoonika jr (nt Panama kanal); saarte biogeo on paljuski sõltub varem olnud vulk saartest, millelt on saadud asukad. Arv et organismid on liigirikkad aladel kus nad on tekkinud. Panbiogeo arvest elusorg ja tektoonika koevol. Riffide ja meremägede elustiku uurimine on eriti oluline, sest need on vastupidavad, samas kui soontaimed ja kõrgemad loomad hävivad kiiresti
FIJI taimestik on arv seal evolutsioneerunud ja hüpanud ühelt saarelt teisele. Vanasti arv oli rohkem saari koos. Mägede taimed on arv radieerunud ja spetsialiseerunud tänu maapinna kiirele tõusule. Taimestiku nimekiri: pot EcM ja indig Gnetum, Goodyera, Casuarina (2), Pisonia (3); Tiliaceae (6 perek)???, Intsia, Rhamnaceae???, Scaveola (2; Goodeniaceae)
Paxillus involutus koosneb 4 krüptilisest liigist, mis eristuvad 6 geeni põhjal. Mõnedel on erinev ökoloogia (nt pargi lehtpuud), teiste kohta raske öelda. Vastavad Friesi intersteriilsusgruppidele. Eristusid ka ITSga, parim rabA geen
AM kolonisatsioon teelehel kõrgem suure taimede BD korral ja looduslikul maa taastumisel vs külvamisel. Inikul metsamullaga ei suurendanud kolonisatsiooni
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed pealepõl umaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosün raatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, nt kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täps st maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
Laccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüs
20*20 plaat
arvukus, laguprod O vs B horis
lepp vs haab: haaval suurem liikide arv ja ühtlus; liikide arv oli suure ja taimekasv parem kui sisswetoodud muld pärines küpsest metsast võrreldes noorendikuga. AM seente kolonisatsioonil polnud vahet.
Fakultatiiselt AM taimedel on laiem levila ja ökoniss kui NM ja oblig AM taimedel; 
vedelhübridisatsioon, ALF express geelil eraldamine: Aspergillus, Candida. Spets probed 20 nu rDNA ITS. Täpne protokoll; diskussioon kontsentratsioonide spetsiifiliseks muutvate reagentide üle. Reostusprobleem
N2 fikseerijad puidus: palju, eriti lehtpuus ja keskmistes lagunemisastmetes valgemädaniku korral
Caesalpinioideae: morf süst: EcM perek mitmes lähedases Amhersteae klaadis. Sõsarperek veel Aphanocalyx, Bikinia, Icuuria, Didelotia, Pellegriniodendron, Englerodendron, Polystemonanthus, Amherstia, Leonardoxa, Paramacrolobium
Arv lehe-endofüütide mitmekesisus tagab patogeenide vastu tõhusama kaitse
juure-endofüütidel BD väheneb põhjast lõunasse (CAN-USA, N-Mex). Ent muld oli põhjas org-rikkam ja kleepus rohkem juurtele külge; juured peenemad
jää-aegade mõju taimede migratsioonile ja geneetilisele divergeerumisele kvaternaaris: enamik laialt levinud liikidel mitmeid refuugiume Eur, Aasias, Ameerikas. Pms geneetilised piirid mitmetel liikidel jooksevad 1) läbi Skandinaavia ps., 2) Uural-Obi j; 3) Leena j 4) Kõlõma j Kaug-Idas; 5) Beringi väin 6) McKenzie j; 7) Gröönimaa-Kanada arktika vah ala. Samas NW-Am on paik kus on mitmelt poolt tulnud populatsioonide ssuur ristumispaik
pruunmädanik on toenäoliselt tekkinud 3 korda evol. jooksul. Hibet väidab, et pea koik pr-mä seened on dipolaarsed ???. Väidab, et on väga oluline seos okaspuu mädandamisega-täielik möla.
seeneliikide kirjeldamiseks kulub 1000-4000 a INSDs 16969 seeneklastrit + 9432 singletoni 93% ITS sarn põhjal. Pakub võimaluse keskkonnaproovidest liikide formaalseks kirjeldamiseks
Lentinula edodes: kosmopoliit v. A. Euroopas, 7 eriklaadi, Ameerika ja Vana Maailma rühmad on teistest eraldi monofüleetilised. Tekke kohta erihüpoteesid LSU ja mt DNA põhjal
Ceratobasidium bicorne -1-tuumaline Rhizoctonia: tõen homotallism, sageli tek 2-4 tuumsed eosed, mis on aeglasema kasvuga; eoste ristumine palju harvem kui võiks homotalse liigi puhul eeldada; arv lisaks muud mehanismid
1tuumaline Ceratobasidium bicorne on okaspuuseemikute patogeen 
taimede liigirikkus seletab 8% AM seente liigirikkusest maapealsete osade järgi ja 23% liigirikkusest maa-aluse liigirikkuse järgi.
Austraalia kliima kriidist tänaseni: tugevad kuivenemised seoses Antarktikast eraldumisega ja hiljem. Fagales fossiile leitud 96-92 MAT, mis olid ühed esimestest domin lehtpuudest. Muidu Podoc, Arauc jpt; Weddellia prov on arv tekkekohaks Nothofagaceae, Casuarinaceae, Proteaceae-le. Taksonite ränne javäljasuremine kliimamuutuste järgselt. Tasmaanias oligots-s v niiske ja jahe kliima, mis sobis eri Nothof alamperek-dele. Eukalüptide esiletõus algas ü hiljuti seoses põlengute sagenemisega
kõikidel makroorganismidel on biodiversiteedil laiuskraadi-gradient, mis on eriti tugev suurema massi juures, kõrgemal troofilisel tasemel, meres ja maismaal vs magevees, Ameerika kontinendil. Erinevatel kontinentidel ja ookeanides oli gradiendi tugevus üsna erinev. metaanalüüs. väga asjalik SUPPLEMENT
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Collembola eelistab mõnda ECM seent teisele, eriti meeldib Rhizoctonia
Petri dish
vs ECM seened 13C ja 15N sisalduse erinevus
arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps
lagunemisprotsessi maa-alustele ja maapealsetele organite.e. Maapealseid kontrollib ligniini konts ja Ca; maa-aluseid määrab juurte jämedus ja hemitselluloosi konts. Pole vahet EcM ja AM puudel. Maapealsete ja maa-aluste organitele suht lagunemiskiirus erinev liigiti; 
AM seene kohalolek stimuleerib rohukõrte lagunemist ja orgaanilise N kättesaamist . Seen kasvas eelistatult rohulaiku vrd teise taimega. See on vastu üldlevinud arvamusele, et AM seentele on parim nakatada max peremehi, et ära elada.
ei suuda orgN omastada; 
mükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väike
MR seente ja taimede koevo arv. Jätkub hoolimata paljude partnerite olemasolust; taimedel ilmselt lõhestav valik, sest samad geenid mängus MR seente ja patogeenide puhul; taimedel mükoriisastumisel on tugev päritav komponent
Juniperus, Cupressus, Platycladus lehtedes AZ vs NC -erinevused nii alati kui liigiti. >98% ITSi olid parimad liikide klastrid. Domin DothideoM ja SordarioM eri rühmad. Mõni Pezizalese liik. Kultuuridest sekv
seenehüüfide endobakterid endofüütidel: mitmekesine seltskond, pole tõendeid koevolutsioonist; seente jaoks fakultat.
Lyophylleae: Lyophyllumi koosneb mitmest polüfüleet osast. Lyophyllum semitale ja L decastes mood suurema osa.
puud investeerivad maa alla augustis 6 x rohkem kui juunis; augustis EcMdmood 39% mikroobsest biomassist mullas; seente viljakehadesse jõuab C 3-4 p pärast 13C rikastamist, mis tähendab et primordiumid saavad uue C-süsti arenguks, mitte ei kasva vanast rasvast; N väetamine ei mõju maa alla investeeringutele 2 näd jooksul, ent 1 a hiljem vähenes 60% võrra
boreaalse metsakõrgusgradient põhjustab N, pH jms gradienti läbi veereziimi. N reostus ja puude koorimine vähendab seentesse minevat C, ent ei mõj bakterite arvukust üldse. pH tõus iseenesest suurendab bakterite osakaalu. Seened eelistavad happelist pinda hõrge C/N suhtega. Seega, nii pH kui ka C/N suhe otseselt mõj mikroobide osakaalu 
Zambia taimkattetüübid Lawton1978 jr : tulest räsitud Chipyas pole EcM taimi v.a. Pericopsis. Swartsia NM; Miombos ja Mateshis palju EcM taimi. Leiti et ka Faurea (Proteaceae) mood EcM -pole tüüpilisi proteoidseid juuri. Kalaharis (sad u 700 mm/a ) pole EcM taimi, kuigi sealsed tsesalpiinilised mood monodomin kooslusi. Arv et ka tsesalp Daniellia on EcM
vs ECM: 13C sisaldus vs sapro
inokulumi suurus on tähtsal kohal antagonismi uurides
suktsessiooniline rida: hilisemad on agressiivsemad.
PNG, Malai, NZL Cortinariused uued liigid. Mitmed seotud nii Fagaceae kui Nothofagaceae-ga. PNGs pms märtsist maini, vähem oktoobirist märtsini. Mõned liigid levinud L-Ams ja NZLs. 
PNGs uued seeneperek Fissolimbus (sarn Inocybe, ent mitte-EcM metsades), Morobia (sarn Lepiotula pisike dsapro), Termiticola -vaid termiidikuhilates Castanopsis-Lithocarpuse metsades
Agaricales, Boletales Australaasia ja ümbitsevatel mandritel. Arv et muud AUS EcM taimed on oma seened saanud Nothofaguselt. Nii saproobidel kui EcM seentel palju liike või liigikomplekse, mis levinud nii S-Am, AUS, TAS, NZL, PNG Nothof metsades. Descolea on arv AUS-st levinud Indiasse ja Ida-Aasiasse
NZL Hygrophoraceae: arv ainult perek Hygrophorus (5 liigiga) on EcM; teised -Camarophyllus, Hygrocybe, Gliophorus, Humidicutis, Neohygrocybe, Bertrandia on arv saproobid, kuigi on samuti EcM metsades
Tugeval keskk gradiendil AMF on fülogeneet klasterdunud väikeses skaalas.. Ruum ja fülogeneet lähedus mõjut enim koosluse str., Ei uurinud OTU läheduse kui artefakti efekti. Juurekooslus oli nested osake mullakooslusest
evol-ökol bakteritel: kooslused fülogeneet enamasti sarnasemad kui juhuslik; mõnedes kohtades ka erinevamad = üledispersioon (eriti toitainerikkamates paikades). Habitat filtering tähtsam kui konkurents koosluse str seisukohalt. Arv sõltub elupaiga heterogeensusest
taimede ja bakterite liigi-pindala kõver soolasoos on erinev samas 3cm ---300m skaalas. Baktereid tuleb ala kasvades vähe juurde, taimi rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn aladel, taimeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suur
produktiivsus gradient mesokosmostes. Erirühmadel U- ja opt-trendid, MITTE_OLULINE!
kooseksisteerimine mikroobidel vs makroobidel: Negatiivne assots oluline pea alati. Fingerprinting ülehindab ja puudulik proovivõtt ning taksonoomia alahindavad mustrit
bakterite üld-BD: 10e10 liiki, 4-6 x 10e30 rakku. Tähtis heterogeenne keskkond 1mm3 skaalas; tähtis primaarprod -küürukõver; liigisiseselt on biogeogr str, v suur erinevus levimisvõimes; kiire evol-võime nii mutatsioonide, konjug kui lod valiku teel; väike väljasuremus arv, OTU ja liigidefin
xxx-web
Geastrales(Hysterangiales(Phallales+Gomphales). EcM harud 1)Hysterangiaceae+Maseophelliaceae+Gallaceaeceae; 2) Gautieraceae, Ramaria pp., Gomphus, Gloeocantharellus?; 3) mõned Geastrum + Radiigera liigid???
mikrobioom inimese: normaalselt Candida, Malassezia, Cryptococcus; antibiootikumid ja haigused pöhj tugevaid nihkeid
ühe viljakeha piiresITS heterogeensus: 50% esines ITS polümorfism; ülejäänutel polüm kuni 3.27%. >3& 1 juht 200st; >2% -3 juhtu 200st; >1% -8 juhtu 200st. Perekonnas Amanita olid erinevused eriti suured
bakteritel jt mikroobidel: leviku tõenäosus sõltub levimisvõimest ja pop tihedusest; Hüpot. Et mikroobiel kehasuurus ei piira levimistõenäosust ega määra pop-tihedust ega areaali. Teadvustavad, et 16S pole liigi, vaid perek v suguk tase
ruumiline asetus Spartinaga seotud Nitrosomonadales (ammonia ox)  - Z-väärtus muutub geograafilises skaalas. Koosluses peamine tegur niiskus%
Ramaria on parafüleetiline (LSU, mt SSU); selles paiknevad Gautieria, Clavariadelphus, Gomphus, võib-olla ka Phallales LSU järgi. Eellane saprotroof ja ramarioidse viljakehaga (Bruns 2004 lükkas ümber]. ECM-harud paiknevad koos, v a Hysterangium, mis on toetuseta. Phallales on Gomphalese sõsarselts.
vs avamaa
seente diversiteet 2 rohumaal: 18 rDNA kloonide RFLP+sekv vs kultuurid (rohumaadel sama, kultuuridel palju väiksem BD, RFLP bändid sisald mitmeid seeneliike)
Pyrola rotundifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
fülogeneetiline statistika eri koosluste võrdlemiseks rDNA eri cutoff väärtustega. Paariviisiline align > UPGMA klasterdus >cutoff väärtus > PCR või klasteranalüüs eri aladele. Eri klasterdamisalgoritmid ja eri cutoff väärtused annavad erineva klastrogrammi
liigirikkuse ja energia seosed; energia on ressursside kättesaadavus ja  produktiivsus ja selle otseseim näitaja on laiuskraad. Energia soodustab indiviidide rohkust, mis omakorda soodust liikide rohkust. Erandid on noored linidzid, mis tek parasvöötmes, ja väikesed linidzid, millel oma niss. Kritiseerivad indiviidide/rakkude mittearvestamist mikrobioloogias
pseudoraplikatsiooni tuleb igati vältida. Oksaneni peksmine. Replitseerimata andmeid saab analüüsida regressiooni abil ja mitmeF ANOVA korral interaktsiooni jr. Vähevõimas
Limacella illinata -NM, mood artrokoniide
EcM kandseentel ja cenococcumil puudub võime lagundada tselluloosi, pektiini ja ligniini. Paljud väidet EcM seened on valemäärangud (Xeroc subtomentosuse saproobsed vormid on Bjerkandera adusta ja Mikola Laccaria sporuleeris). Chalciporus piperatus ja Coltricia perennis ensüümide aktiivseus nagu EcM seenel. Hebeloma ja Laccaria ureaasi aktiivsus. Ntx Lactarius rufusel v tugev liigisisene varieeruvus
Caladenia formosa: Serendipitaliigid. Experim sama liigi tüvedel üsna erinev efekt taimede idanemisele; Mitme liigiga inokuleerimine andis üldiselt keskmisi tulemusi v sama häid kui parima liigiga inokuleerides (idanemine)
Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA, Blair JE, Cai L, de Cock AWAM, Dissanayake AJ, Glockling SL, Goonasekara ID, Gorczak M, Hahn M, Jayawardena RS, van Kan KAL, Laurence MH, Lévesque CA, Li X, Liu J-K, Maharachchikumbura SSN, Manamgoda DS, Martin FN, McKenzie EHC, McTaggart AR, Mortimer PE, Nair PVR, Pawlowska J, Rintoul TL, Shivas RG, Spies CFJ, Summerell BA, Taylor PWJ, Terhem RB, Udayanga D, Vaghefi N, Walther G, Wilk M, Wrzosek M, Xu JC, Yan J, Zhou N. 2014. One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera. Fung. Div. 67: 21-125.
Pyrola aphylla (mükohet), Pyrola picta: palju EcM ja endof seeni. Indiv taimed assots 47-60 seeneliigiga
Pyroleae: varjutamine ja juurkontaktide läbilõikamine ei suurenda oluliselt heterotroofsust; Chimaphila käitub nagu autotroof
Orchis jpt orhideed Ungasris: eri niiskusega kasvukohtades seonduvad eri seentega Serendipita, Cerat, Tulasn1 ja Tulasn2 rühmadest: Epul1 - kõikjal v.a. stepis; Epul2 - stepis ja kuivades kohtades; Cerat - niisketes kohtades ja stepis, ent mitte kuivades kohtades; Serendip - soodes ja stepis, aga mitte päris veesega kuival
märgalade orhideed kultuuripõhine: Tulasnella 2 suurt haru, Serendipita ja Ceratobasidium domin - kõik väga vormirikkad; orhideedel erinev seene-spetsiifilisuse tase ja keskkonna-eelistuse tase
ammooniumiseened: Alnicola lactariolens ja Hebeloma vinosophyllum mood EcM eriti uureaga väetatud pinnasel. Järgnes viljakehade massiline teke ja hiljem EcM vähenemine
mükohet Afrothismia (Burmanniaceae) juurtes on 2 seent: AM-seen ja endofüüt, mis ei tekita mingeid spets str ega taime vastureaktsioonemükohet Afrothismia (Burman iaceae) juurtes on 2 seent: AM-s en ja e dofüüt, mis ei teki  ingeid spets str ega taime vastureaktsioone
Tuber albidum ja Tuber aestivum sarapuul
Pineerliikide (Inocybe, Laccaria) ja Hebeloma eosed idanevad kergesti Salixi juurtel; Russula ja Cortinarius ja Inocybe dulcamara mitte. Idanemine hea ka 1 kuu möödudes, ent 1 aasta pärast vilets. II staadiumi seentel juba kuuga idanemine kehv ja aasta pärast ei idanenud enam. Arv, et suurte puude keemia ja varase staadiumi seente mütseel võib paremini mõjuda hilise staadiumi seente idanevusele; 48% mõju idanemisele oli puu genotüübil ja oluline roll ka seene viljakeha-indiviidil 
seente sagedust ei mõjutanud N ega peremees (pohl vs mustikas), kuid mõjutas tugevasti metsatüüp. 2 liiki Serendipitat olid tugevasti ühte liiki eelistavad. TRFLP
Pyrola incarnata autokoloogia: lehed keskmiselt 1,5a; suremine maapealsetel osadel koguaeg, maasisestel pms augustis; maasiseste osade proportsioon 25 potsenti kogumassist; Netoprod suurim aprillist juunini, suvel domin resp konsumptsioon. Erin teistest analoogsetest taimedest ei soltu P incarnata suurel maaral kevadel kogutud varudest
mikrokosmosed, poollood tingimused, mensur katsed, vaatluskatsed: levik, kestvus, liikide & gener arv jms stat
interaktsioonide võrgustikus mitme osapoole fülogeneesi kasutamine; taime fül määrab lehelõikajate ja neil olevate parasitoidide interakts; parasitoidide fül-stpeegeldub evol labiilsus ja lai ring
T. Robustum indutseerib sama liigi eoste idanemist; ka glukoroonhape ja n-butüraat, aga mitte teised sarnased Tricholoma liigid. Neil ei indutseeri idanemist ka sama liigi mütseel
N fikseerimise geenid ja geeniekspressioon Suillus variegatuse ektodes, mis korjatud lagupuidu alt
endobakterite BD j aliigiline koosseis männi + Suillus variegatus või Tomentellopsis submillis mükoriisades ei sõltu seeneliigist ega metsa produktiivsusest. Domin Burkholderia, Pseudomonas
Arv Rhiz eosed on kuumutamisele üsna vastupidavad, arv Rhiz olivaceotinctus on er kohastunud ruderaalse eluviisiga. Võib-olla mõjutab suurem hüdrofoobsuse teke eri seente konkurentsi hoopiski
Aafrikas kaasaegsete bioomide teke: katteseemnet domin al hiliskriidist: palmi ja pandanimetsad. Paleotseenis olid olemas algmed pea kõigist tähtsamatest suguk-dest, sh Caesalpiniaceae. Põhja-Aafr sarn floristiliselt Eur-ga. Hiliskriidist Ida-Aafr Dipterokarpide eellaste jäänused; Hõredate metsade teke koos tsesalp-dega al kesk-eotseenist. Savannide teke al 16 MAT, kuigi kõrrelised arenesid juba vara-paleots 64 MAT
Suillus granulatus: feneetiliste tunnuste ja ECM mood edukuse põhjal mitu väliselt eristamatut liiki: laia peremeesringiga (N-Am, E-aasia) ja kitsaga (Pinus strobus)
Orchis spp: hübriidid on agregeerunud emapoolse vanema juurde, millega nad jagavad ka mükoriisaseeni
Dactylosrhiza 5 spp Belgias kõik assots Tulanselladega, eri liikidel sarnased kooslused, v.a. D. Maculata. Seente arvul populats kohta ja haruldusele pole seost. Mitme liigi seemned idanesid ka aladel kusvanu taimi polnud
Orchise liigid assots 4-9 Tulasnella liigiga v.a. Orchis mascula, mis seondub vaid 1 liigiga. Kesk-Eur piires ei esinenud regionaalseid erinevusi seente kooslustes liigi piires. Arv et laiem seenering suurendab fitnessi väga toitainetevaestel ja põuariskiga aladel
Orchis üle euroopa: Tulasnellaceae, vähem Sebacinaceae, + mõned EcM seened v sporaadiliselt: Network oli nested; arv et orhideede levikumuster ei peegelda seente levikut, kuna on nestedness; fülogeneet ja ökol distants (jagatud seeneliigid) olid omavah pos seotud
mikrokosmoste head ja vead uurimaks nematoodidel parasit seeni
arv et AM-süsteemis C-liikumine taimest taime üldiselt ei toimi. Pettus võib olla, et osad taimed panustavad üh süsteemi vähem, anastomoseeruvad hüüfid võimaldavad efektiivsemalt toitaineid transada ja stimul signalisatsiooni
Tomentella stuposa 2 alatüüpi, mis morf poolest veidi erinevad [voib-olla juhusl], ECM kirjeldused. Erin rakuseinte paksuse, mantlil mustade laikude ja risomorfide noodide poolest. Fülogeneetiliselt 2 v 3 klaadi, mis arv alamliigid
Ungari tasandiku metsades analüüsitud vaid Tomentella ektomükoriisad: enamasti vähemusmorfotüübid, 4 a piires samas paigas suht püsivad, arv. Melanis kestaga Tomentellad on põuda taluvad
Schizophyllum commune DNA heterog: IGS2>IGS1>ITS. Kogu maailma populatsioonides geograafiline ja pikem ökoloogiline koondumine klaadidesse. Praimerid. IGSid ja ITS eri alleelidena dikarüootses mytseelis, homokarüoodis alati identne, kuigi 150 koopiat. Kontsert-evol. IGS palju informatiivsem kui allosüümid
Rozellomycota pakuvad Cryptomycota hõimkonna nimeks. Rozellal on genoomis kitiini süntaasid olemas, aga kitiinkesta ei moodusta; arv tek meres, kuigi enamus asustab hoopis mageveekogusid
1 vs 2 vs 3 AM-seent.Mitme seene puhul mõju biomassile aritm. Keskmine eri liikidemõjule
Jaaval: väga erinevate taimede AM kirjeldused
Kolumbia-Venetsueela taimede mitmekesisus 60-20 MAT: tugevasti kõikuv, korreleerub jääaja miinimumidega ja arv ka troopiliste ökosüsteemide pindalaga piirkonnas. Troopilise kliimaga vs muudega oli mitmekesisus suurim. Leidus ka Nothofaguse eellane Eotseeni troop per ajal
Tricholoma scalpt komplex: 3 geeni: liikide vahed väikesed, 98.5% ITS1 v ITS2 (kokku 97.5%) sobib barcode'ks. Väidet T. inocybeoides on T argyr ja T scalp rekombinant, mis avaldub ITS1 ja ITS2 sarnasuses ühele v teisele liigile. Vist tuleks kaasata rohkem geene et seda väita. Mõnedel liikidel lai peremeesring, teistel ja 'hybriidil' kitsas. T cingul ja T inocybeoides on arv tek 10k a jooksul
DNA eraldamine puidust: täisprotokoll, täiensused, probleemid. Hoolimata kõigest tuleb kasutada PCR-l BSA stabilisaatorit, Taq Start antikeha v hot starti. Puidust DNA eraldamiseks kasutada 1% CTAB! Mida kauem proov on CTAB/merkaptoetanoolis, seda rohkem tuleb inhibiitoreid. PCR sidumistemperatuuriga mängimine
Tuber pärit Euraasiast. JagunebV grupiks (puberulum, melanosp, rufum, excavatum, aestivum). Perek. Tek 270-140 MAT. Ameerika liigid eraldusid u 42, 40, 18 MAT, levides narv üle P-Atlandi silla. Puberulumi, Melanosp, ja rufumi rühmad levisid arv üle Beringi kitsuse. Tuber pärit Lauraasia EUR või Euraasia osast.
lindude radieerumine on ajas erinev, aeglasem Kesk-kriidis ja K-T piiril; erinevates linnurühmades ja maailmajagudes samuti erinev diversif kiirus. Troop ja mittetroop vöötmed omav ei erine. 
AM seened stimul nodulatsiooni lepal
DNA eraldamine puidust, RFLP
praimerid Thantephoruse eri liikidele riisil
vs bakterid vs patigeenid: ülevaade; PILDID vs AM-seened
bakterite liigirikkus DGGE bändide põhjal kõrgem Carex flacca monokultuuris ja paljal mullal kui Festuca rubra ja 12 taime segakultuuri puhul. Arv. Tegu AM-seente negatiivse mõjuga enamusele bakteritelebakterite liigirikkus DGGE bändide põhjal kõrgem Carex flacca monoku tuuris ja paljal mullal kui Festuca rubra ja 12 taime segakultu ri puhul. Arv. Tegu AM-seente negatiivs mõjuga namusele bakteritele
ülevaade rollist ökosüsteemides
roteeriva poti meetod välikatsetes AM ärahoidmiseks
14C kiire liikumine taimelehtedest seenehyyfidesse
AM liigirikkus suurem Plantagol mikrokosmoses, kus 3a polnud taimi kasvanud > Carex flacca > 12 taimeliiki > Festuca ovina kasvukohas. Arv. Tegu eri tüüpi inokulumiga ning konkurentsi mahasurumisega eostest idanemise läbi. Kolonisatsioon palju kiirem Festuca ovinast ja segakultuurist AM liigir kkus suurem Pla tagol mi rokosmoses, k s 3a polnud taimi kasvanud > Carex flacca > 12 taimeliiki > Festuc  ovina kasvuk has. Arv. Tegu eri tüüpi inokulumiga ing konkuren si mahasurumisega eostest idanemise läbi. Kolonisatsioon palju kiirem Festuca ovinast ja segakultuurist 
Armillaria: sümbiont vs parasiit parasiidid vs sümbiondid
kohalikust mullast pärit AM-seened on efektiivsemad, sest on adapteerunud kohalikele vaestele oludele. Toimib N ja P puhul eraldi.
nirK ja nirS geenide globaalne fülogeo: reageerivad keskkonnale erinevalt. nirK geene mõj eriti mulla niiskus. Sarnased ökosüsteemid üldjuhul klasterdusid.
oksalladi jt orgaaniliste hapete roll mullas: liiga madal kontsentratsioon lagundamiseks, pooleluiga kõdus 1-5h, min-mullas 5-12h; mõõtmisprobleemid; mikroobid omastavad, lagundavad ja ise sisaldavad org-happeid. Mõõtmisel raske vahet teha. Muld heterogeenne
2 spp. Nii ekto kui AM seened suurendasid taime kasvu, P sisaldust (ECM rohkem), P omastamine kiirenes, ECM seentel rohkem EMH (tugev korrelatsioon P omastamisega)
ensümaatiline akt juuretippudel suureneb pärast N väetamist. Mõistlik väetamine ei vähenda EcM seente aktiivsust toitainete kättesaamisel
Wilcoxina koloniseeritud kuuse seemikute 15N omastamine ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontrollECM ja AM sümbioos kui paras tismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
EcM seentel erinev liigiti ja eri kasvukohtades; ühe taime piires seeneliikidel erinev, samas koosluse tasemel üsnagi kattuvad profiilid hoolimata seeneliikide erinevustest; vähene hulk seeneliike pärast raiet või põlengutel kompens ensüümide poolest suurem aliigirikkuse metsas
Phialocephala arvukus kasvab peale põlengut
Favolaschia Zambiast orhideedelt Polystachya sp ja Microcoelia sp moodustab assots JPN Bletilla striata-ga ja stimul orhidee kasvu agaril. Kolonis juurekarvu, ent ei mood pelotone
5cm tuub
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suurPseudo o as bakterite tüvede rikkus j  gene t erinevused suurendavad koosluse funktsionaals t rinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse vastupidavust . Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts Serratia bakteri invasiivsusele. Siiski, kõige liigirikkam kooslus polnud kõige vastupidavam. Toodi välja ka ühe genotüübi individuaalne efekt antagonistina. 
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
EmH: domin. Kottseened, juurtes suht rohkem kandseeni (mulle tundub, et saproobid). Väidet eri kooslused mullas ja juurtel, kuigi suurem osa klaadidest kattusid (ei testitud). N eff pole
Cephaloziella varians: kottseened: Helotiales, Chaetothyriales, Onygenales, 
RAPD DSE kultuuridele: Phialocephala sama genet mitmetel eri peremeestel kuid mitte läbi 2 aasta
mullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 andsid erinevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Schadti ja vandenkoornhuyse basaalsed taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideks
bakteritel globaalselt: mida poolusepoole on levila keskosa, seda suurem on levila (Rappoport!); paljud bakterite OTUd kattuvad lõuna- ja põhjaparasvöötmes
N2 fikseerimine suurem org-mullas kui min-mullas. Eriti suur mulla kõdupuidus. Min-muld siiski tähtis, sest massina on seda palju
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
PCR bias: ülevaade ja lahendused: primer bias sõltuvalt mismätchidest ja degener pos vs annealing temp vs tsüklite arv; heteroduplexid, kimäärid ja nende tekkeviisid. Soovit mitmeid PCR replikaate ja vähe tsükleid ning PCR produktid hiljem kokku segada
Taimaal sissetoodud eukalüptid seonduvad Pisolithusega, mis ei koloniseeri teadaolevalt dipterokarpe ega mändi, kuigi männi omad mujalt leitud eukalüpte koloniseerida võivatega samas OTUs
Heterobasidion annosum cDNA rmtk: geenidel vähe sarnasust, ylesreguleeritud tsütokroom 450 geen, superoksiidi dismutaas, väga vähe olulisi muutusi puhaskultuuris vs 48h infektsioonistaadiumis seene vahel
Epidendrum firmum epifüüt: assots laialt Serendipitaceae ja Tulasnellaceae liikidega
Amanita porphyria, pantherina, spreta, rubescens, Cenoc, LEPISTA GRAVEOLENS, LEPISTA NUDA, Lyophyllum shimeji, Paxillus sp, Pisol, Scleroderma 2spp mood EcM Picea glehnii-ga. Boletus pulverulentus, Geastrum mirabile,Suillus luteus kolonis, ent ei mood HN; Lyophyllum sp ja Chalciporus piperatus ei kolonis üldse. Lepista spp.kollane mütseel
erinevad seeneliigiti
NOR: viljumise aeg mõjutab eoste suurust. Varem viljuvad liigid ja kuivemal ajal viljuvatel on suuremad eosed
sammaldel - väga palju eri eluviisiga seeni, sh samblaparasiidid, EcM seened, okka-endofüüdid; domin Helotiales
Phellinus nigrolimitatus: populatsiooni struktuur: ühtsed popid, pole heterote defitsiiti; raske eristada eri populatsioone -arv jääaja rekolonis artefakt. Ühel tüvel 3-4 indiviidi, Estimate S järgi 1 lisaks
Trichaptum abietinum: tetrapolaarne: regionaalne ristviljastumine, lokaalne lai diversiteet: ühel tüvel v palju isendeid. ISSR. Geenid: RFLP
Trichaptum: mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsed
Coniophora puteana levikukese N-Am. 3 krüptilist liiki, millesharvad hübridisatsioonid EF1alfa, Beta-tubuliin ja ITS-s. ITS ü homogeenne, teistes tulevad tugevad erinevused. Allopatr mikroliikide hiljutine kokkuviimine on soodust hübriidide teket. Arv. et hübridis on v tavaline ja oluline evol-mehanism seentel
Lyophyllum shimeji=L. Fumosum EcM mood juurutatud vartel. Mood puhaskultuuris ka viljakehi
liigirikkuse modelleerimine Michaelis-Menteni kõvera jr: v hea max ühtlases kk-s, vilets norm-tingimustel (taimed). Konservatiivne kui n<B, optimistlik kui n>B; R2 ei saa kasutada ekstrapol headuse hinnanguks, M-M võrrand on param. Viletsad tulemused
Lehtede bakterid on fülogeneet konserveerunud; Taimede taksonoomia seletab 26% Bakt koosluse var, f-n tunnused 13% ja nende ühisosa 10%Lehtede bakterid on fülogeneet konserve runud; Taimede taksonoomia seletab 26% Bakt koosluse var, f-n tunnused 13% ja nende ühisosa 10%
bakterid: erinevate BD arvutavate progede võrdlus: eri tulemused Chao1, Sace jt; VIITED
mullaseened erinevad oluliselt kontroll-ja kergelt väetatud rohumaadel; üksikutel liikidel stat oluline erinevus rohumaa tüübist ning paiga efekt. Arv et kerged muutused mulla toitainetes mõj oluliselt taimekooslusi, ent ei mõjuta mikroobikooslusimullabakt rid erinevad oluliselt kontroll-ja kergel  vä atud rohumaadel; itmete  liikidel stat ol line erinevus r h maa tüübist ning paiga efekt. Arv et kerged muutused mulla toitainetes mõj oluliselt taimekooslusi, ent ei mõjuta mikroobikooslusi
kaheks jagatudinhibeeritud teiste EcM seente poolt, mis on enne kasvamas. Ent üks liik Rhizopogone ei suuda teisi inhibeerida
Cenoc-assotsieerunud kultiveeritud seentel: paljudel seentel esineb peremeespuu-eelistus, ent spetsiifilisust mitte. Kask erineb okaspuudest suht rohkem
mükoriisaga kaaslevad vt eespoolt
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, paks mantel, tugev rakusis kolonis, haustorite seedimine taimerakus; Monotropa -er paks mantel, rakusis kolonis; Rhododendron, Gaultheria, Cassiope -mantlita erikoidne MR. Kasvava saproobsuse jms jadaPyrola rotundifolia rbu oidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, paks m ntel, tugev rakusis kolonis, haustorite seedimine taimerakus; Monotropa -er paks mantel, rakusis kolonis; Rhododendron, Gaultheria, Cassiope -mantlita erikoidne MR. Kasvava saproobsuse jada
Biolog(R)domin: Pseudomonas, Variovarax (eriti Tomentellal), actinomycetes
poolkõrbes 2 kõrrelisel juurtes v sarn (domin Pleosporales, Agaricales). Kõrrelistel kooslus omavah sarnasem kui Yuccal
nii taim kui seen reguleerivad ainete transporti vastavalt sellele, kui palju vastu saavad
Flavonoidid Moriin ja Hesperidiin induts Suillus bovinus eoste idanemist
septade ultrastr järgi saab ära tunda Pezizales seltsi tasemel, raskemini suguk tasemel. Perek tasemel peaaegu identne ultrastr Aleuria-Leucoscypha on omavah seotud, Octospora-Anthracobia jäävad eemale askogeensete hüüfide ultrastr põhjal
septade ultrastr järgi saab ära tunda Pezizales seltsi tasemel, ja enamasti suguk tasemel. Perek tasemel peaaegu identne ultrastr . Tuberales toodi ultrastr põhjal Pezizalesse ja Thelebolus eraldati Pezizalesest
Entoloma: Rosaceae-seotud haru ja EcM haru on sõsarrühmad ITS+RPB2+LSU baasil. Maasis vk-dega harud on tek mitmetes saprotroofsetes rühmades; EcM rühmas pole kindel.
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedeleeukalüpti inva ioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidel . E kalüpt mõjutab risosf bak erite kooslust DGGE ja funktsionaalset m t ekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
Subarkt soos: peremehespets pole Andromeda, Empetrum ja Vacc uliginosum ja Vacc vitis-idaeal. Plot mängis suuremat rolli kui peremeestaim; Domin Helotiales, Serendipita, Chaetothyriales
SSCP AM-seentele
kimääridest hoidumine: 15 tsüklit + puhastus + 5 tsüklit. Kimääride tuvastamisproge link ja barcoding tasemete proge link. Väidavad, et ka 99% barcoding krit 16S rDNAle on liiga konservatiivne
AM olemasolu seletab 18%-57% taimede BDst v liigirikkusest
spets:taimeosa eraldi
mullapatogeenid määravad taimede edukuse, harulduse, ohtruse. Dominante patogeenid eriti ei mõjuta, küll aga haruldusisuur ndab ühtmoodi nii haru duste kui tavataimede ja invasiivliikide fitnessi.
EcM matid suurendavad mikroobide biomassi ja mitme ensüümi aktiivsust mattides, ent erinevusi pole kui kaaluda mikroobse biomassiga.
troopika seemne-seened: vahet pole 4 puuliigil; domin cf Botryosphaera ja cf Clonostachys
proovi koosluse struktuuri ja olemasolevate andmete põhjal tehaks kindlask, kust proov võiks pärineda ja kas tegu võib olla reostusega
taimed + ECM + saprotroofid TNT bioremediatsioonis efektiivsed
Ellesmere CAN: EcM taimedKobresia, Salix arctica, Dryas integrif., ebaharilikest ka Pedicularis capitata (2/8), Saxifraga oppositifolia (3/4), Cassiope tetragona (4/9); Pyrola grandiflora (7/8). Kokkuvõte varasematest arktoalp. Töödest. Selgub, et Cassiope on EcM N-Am; Saxifraga oppositifolia on EcM N-Am, Pedicularis EcM arktikas. Silene acaulisel DSE paks kol. Erandlikke pole illustreeritud!
Neocudoniella radicella kuusejuurtel. Liigikirjeldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ektoga tegemist, sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesse
seente liigitekke mehhanismid: ülevaade: allo vs sümpatriline, polüploidiseerumine, genoomi introgressioon, hübridiseerumine. Kodustamise, substraadi, peremehe spets mõjud. Näidetena Heterobasidion, Melampsora hübriid paplil; Epichloe, Ophiostoma novo-ulmi, Saccharomyces, Phytophthora alni 
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
hüpoteesid, miks AM kolonisatsioon väheneb taimede tihenedes
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
edafon ei mõjutanud saprotroofide tegevust
ECM mütseeli uuringus ei arvest saproobide olemasolu F-horisondis!!!
16S rDNA ja in vitro transkribeeritud rRNA (stabiilsuse tagamiseks hübridisatsioonil); oligonukleotiidprobed 16-24 bp; dissotsiatsioonitemp, pesemistemp optimiseerimine; 1 bp valepaardumise korral optimaalne pesemistemp 3,5-5,5* madalam, ka v sarn probedel eri Tm; vs DGGE, membraanhübridis -sama tulemus
1986, 1990 tomentelloidid
DNA eraldus mulda läbi pestes EDTA-Triton lahusega; FastDNA Spin Kit For Soil, Real-time PCR AM seeneliikide ITS regioonile, mis teeb määramise 6x odavamaks ja kiiremaks süsteemis, kus 13-14 liiki; AM seente liigirikkus sõltub taimede liigirikkusest, mulla niiskusest ja liblikõieliste olemasolust; koosluse struktuuri määrab enim taimede funktsionaalsete gruppide olemasolu
Colletotrichumi peremehe-spts tüved põhjustavad suuremat suremust ja haigestumist puuliikidel, millelt seened isoleeriti. ITS pea identne. Peremehe-spets tüved tekitasid palju madalama kaitsereaktsiooni taimedel
MHBde PLFA koosseis sõltus samuti kloonide kasvukiirusest ja ühtlasi ka seentest
kuuseokka kõdus: BD kasvab lagunemimse käigus; Lophodermium arvukas algul ja ka hiljem ning aktiivne RNA vs DNA põhjal; lagukiirus eri kuuseloonide vahel sama ja kooslus kah. Endof muutuvad saproobideks ja lagundasid ise 1/3 kuni 45% massist. Domin mfg Helotiales, ka Sarcosomataceae ja Agaricales
ei ole Endogone!!! tähtis roll liivaluidetel liiva sidumisel. 
hübriidhaaval vs N väetamine vähendab AM kolonis, suurendab ECM kolonis
maksasammaldel: Jungermanniales: Sebacinaceae + mõnedel tundmatud kottseened; Aneura pinguis: Tulasnellales. Jungermannoidne mükoriisa
Petri tass + seen süsinikpaberil
Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; Ecuadoris: Maksa amblad ja orhideed: Tulasnellal s s kventsitüübid kattuvad m imaa selt, nt täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikid l kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; Ecuadoris: Maksas mblad ja orhideed: Tulasnellales s kventsitüüb d kat uvad minimaalselt, ent täpse  järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideed l ja kanarbikulistel Sebacinale  liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; 
Suillus grevillei süntees õnnestub kuusel söepaberil, vahest areneb normaalne ECM
Attractiellales on Tulasnellade järel sagesudelt teine mükobiontide rühm Ecuadori Loja mägimetsade orhideedel. Nii mullal kui epifüütidel. Toetavad elektronmikroskoopilised vaatused
Terfezia claveryi, leptoderma sisald mitmeid krüpt liike, millel pole peremehe-eelistusi. T. leptoderma indiviidides on 2-7 erinevad ITS alleeli, mille sarn on 98.0%-99.8%
Mattirolomyces terfezioides: kolonis juuri, kus mood sõlmekesi, ümber juure mood sklerootsiume -just nagu Morchella. Peremeestaimi palju
Terfezia ja Helianthemumi suhe pole EcM, kuigi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. Helianthemumi ja Robinia korteksirakud lagundati, eriti kõrgete P konts juures, hüüfid tungisid steeli ja endodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioon
DGGE: Ammophila arenaria juureseened, palju erinevusi vrd kultuuridega; nested PCR
DGGE bändid: bakterid ja seened -liigirikkus suurem komposti inokul vs kontr DGGE bändid: bakterid ja seened -liigirikkus suurem komposti inokul vs kontr
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, õhuke mantel, taimeraku tuuma muutused. Tugev rakusis kolonis
interaktsioonide networkid on fülogeneet determineeritud mooduliteks. Parasiitide peremehed on pigem samades moodulites, aga parasiidid ise on moodulites juhusl jaotunud - arv geogr mustrite tõttu (ei diskuteeri koevol vähest tähtsust)
peremehe-spetsiifika kirpudel: regionaalselt fülogen signaal puudub, ent kontinentaalskaalas on see oluline; sarnased kirbuliigid ei jaganud sarnast ohtrust ega peremehe-spets. Arv et nishide jagamise tõttu pole regionaalses faunas sõsarliigid esindatud!
kaheks jaotatud juuresüsteem
hambasodist leiti väga palju eribaktereid 16S rDNA sekveneerimise jr, eriti streptokokke (arv PCR artefakt, mistõttu lõigati streptokoki-restriktaasiga DNA katki IRW). Paljud bakterid ei kasvanud kultuuris 
geelitatud mikroobiprofiilide statistiline võrdlemine: igale jooksule arvut Pearsoni korrel-koef ning vrd grupisiseseid korrel gruppidevah korrel-ga kasutades Monte Carlo simulatsioone. Märksa võimsama testi saab kui arvestada eri geeli efekti blokina. Bonferroni probleem paariv vrd
CWD-l ECM moodustamine
SSU, ITS, LSU referentsid
praimerid: degeneratiivsed, katavad terve ITSi ja 800-900 bp LSUd; nested kõigile AM rühmadele
Ordinatsioonides eri distantsimõõdud ja meetodid: ChiSq ja Pearson Corr efektiivsed gradientide puhul; Gower ja Canberra diskreetsetel juhtudel; 100 sekventsi proovi kohta oli piisav erinevuste tuvastamiseks; Kvantitatiivsed meetodid töötasid paremini kui kvalitatiivsed (0-1); Kvalit meetodid töötasid diskreetsetel juhtudel hästi, ent gradientide puhul kehvasti; Kvalit puhuks oli vaja palju rohkem andmeid. PCoA ja NMS sarnase efektiivsusega; See kui palju variatsiooni meetod katab, ei näita meetodi headust; 
orhideede mykoriisa isolaadid: moned stimuleerivad, teised mitte orhideede idanemist (Rhizoctonia -Tulasnella, ceratobasidium)
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
Pinus edulis: isolaatide arvukus suurem risosfääris vs bulk soil; mullatüüp, stress, puu vanus ei lugenud üldine bakterite isolaatide ja aktinomütseetide arvukus suurem Pinus edulis risosfääris vs bulk soil; normaal vs vulkaanilisel pinnasel, vanadel vs noortel puudel, närimata kui näritud puudel. Pseudomonas fluorescens sama, ent koloniseeris pigem nõrgestatud taimi
Clitocybe, Lepista: nitrifikatsioon
arv et Oidiodendron on tamme endofüütne sümbiont
arv et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali
merebakterite BD tipp temperaatses N ja S vöötmes talviti
Myrtaceae: Eucalyptus (Australia), Eucalyptopsis (Uus-Guinea), Arillastrum (Uus-Kaledoonia) jt. EcM eukalüptid tek hiliskriidis Austraalias. Mõned Eukalüpti liigid levinud ka Mindanao, Sulawesi jt Sunda saarteni. Melaleuca parafüleetiline. Levinud Austraalias ja Uus-Kaledoonial (sh perek Callistemon); 
Pezizales maaaluste viljakehadega: ökoloogia ja fülogeneet kuuluvus (Mattirolomyces -NM Peziza proteana), (Kalaharituber -Iodowynnea; Eremiomyces echinulatus -Peziza vacinii
DSE biotsiididele palju resistentsem kui ECM seened
Wilcoxina-ülevaade peremeestaimedest; katseliselt EktendoMR männi ja lehisega, ekto teistega+ kask + haab v a lepp; Mõned männiliigid mood pigem ektendoMR, teised pigem ektoMR v ohukese mantliga; v tugev pos mõju taimekasvule eriti ECM mood puudele vrd EeMR puudega; laialt levinud v paljudes Ameerika istandustes, v vähe leitud metsast
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; Paxillus involutus: tüüpiline rud raal. Kolonis. Ka vatud ma d, põlenud a sid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurteg  ei õnnestunud; tüved ja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
kuuse geneetiline muundamine ei mõju mullaseente kooslusesle. Mineraalmulla BD suurem kui org.
mullaseened vs endokitinaas-transform Picea risosf: liigirikkus ja koosluse str sama; mõjutas mullahorisont ja aeg
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes EcM%le; mida rohkem eoseid (10e9) seda parem EcM%; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna, P vaetamine 40 kg/ha parem kui mittevaet EcM%le; arv et klamüdosp ei ole nii vastupidavad sailitamisele kui eosed
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes (poolsteriilselt klamüdosp parem); mida rohkem eoseid (10e9) seda parem taime kasvule; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna
vastupidavus temperatuurile: eosed=oiidid>klamüdosp (arv Helotiales spp)>>hüüfid
mükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km
Atlantilises BRA vihmametsas domin AM mürdilised; ainsaks uuritud EcM taimeks Coccoloba rosea. Coccoloba on BRA sh Atl vihmametsades laialt levinud. VIITED.
ECM peenjuured lagunevad aeglasemalt kui mitteECM peeneimad juured; Seeneosas rohkem N, P, ent kuni 60% kitiini ja seetõttu lagun aegl. ; arv sõltub suktsessiooniga, sest ECM taimed on võimelised min-aineid seente vahendusel paremini kätte saama kui AM taimed; hüpotees: ECM seened lagundavad esimesena peremehe surnud juuri
bakterite BD vs funktsionaalsus: mida rohkem liike, seda kõrgem metaboolne akt ja väiksem SD; erinevused suurenevad ajaga; mitme liigi segu kogutoodang on suurem kui vastavate liikide monokultuuri keskmine. C-ühendite suurem arv ei suurendanud liigirikkuse soodsat mõju
vs ECM eukalüptidel. Suktsessioon
Oomycota: basaalsed rühmad merevees ja parasiidid; taimekudede nakatamisvõime tek 2x - Pythium ja Phytophthora; loomseid rakke nakatavad kõik rühmad v.s. taimeparasiidid
ericales: MR tüübid: eriliikidel leidus mitmeid eritüüpe, sh Pyrola -nii arbutoidne ki erikoidne kui ei midagi
Serapias-orhidee saab org-vaesel mullal ise fotosünteesides C; orgaanilisel pinnal saab u 33% Tulasnella kaudu 
Puude BD temp Aasia>E-Am>Eur. Seepärast et Aasias külgnev subtroop regioon, ei liigenda E-W mäestikud. Euroopas ei elanud üle jääaegu. Puudel raske ehitada kompleks külmakaitsemehh. Erandina Am-s rohkem Carya, Crataegus, Quercus kui Aasias. Carya ja Quercus radiats-ts Eur ja Am; Crataegus S-Hiinast. Eur-st on puudu külmaõrnemad subtroop perek, suurematel perek suurem tõen säilida. Paleogeenis sama kõikjal. Täielik liiginimekiri: paju???
Fabaceae s.l. Kontinentidevahelised disjunktid 2-3 x vanemad kui kontinentide sisesed disjunktid; Levik mängib palju olulisemat rolli kui tektooniline ajalugu, eriti sarn kooslusetüüpide vahel
kandsamblikud on tekkinud korduvalt kandseente hulgas, eriti palju Corticiales ja Cantharellales seltsides. Lihhenikoolsed seened tek korduvalt v erinevatest muudest toitumisvormidest. Lihheniseerunud bulbilide ja sklerootsiumide olemasolu on aluseks edasi lihhenis seente tekkeks
Zambia Marqusia mets v piiratud aladel ja väga tundlik raiele. Areneb võsamets chipyaks ja v raskelt taastub. Juured ulatuvad väh 3 m sügavusele, arv 9 meetriniMetsatüüpide alustaimestik. Muld metsas palju niiskem ki hilisemas võsas. Miombo ja Marquesia metsa mullastik erinev
vs ECMseened: roll looduses, ensüümid, konkurents, katsed, ülevaade
20*20, ettekasvatatud ja inokuleeritud Petri tassis
ErM seened jm kottseened lagundavad kitiini palju paremini kui ECM seened Paxillus ja Rhizopogon.
mükoheterotroofid: ülevaade kõigist aspektidest
Coltricia cinnamomea peetakse saproobiks
Eukl distantsi puhul tuleb andmeid transformeerida: chi square omistab nullidele v suure kaalu; head on Hellingeri transform ja Chord. Bray, Sorenseni ja Jaccardi ei saa kasutada koos eukl distantsiga
Fourth corner analüüsi edasiarendus. Osaline regressioon maatriksitele. PCNM vektorite ja koosluse str põhjal )01) tehakse sõlmede maatriks. Mõeldud uurimaks, kuidas keskkond ja tunnused on müju avaldanud fülogeneesi käigus sõlmedele
Glomeraceae vs Gigasporaceae domin sõltub mullalõimisest. AM koosluse struktuuri erinevus korrel geogr distantsiga >järelikult on levimine limiteeriv
AM kooslus on vastupidav tugeval häiringule; kooslust mõj NM Dianthus ja Carex
Männiliste levik nüüd ja vanasti. Pseudolarix teada Mongooliast hilis-Juuras 156 MAT. See lükkab Wang et al kalibreeringut ajas tagasi. EcM teada eotseenist. EcM taimed arv radieerusid ja levisid hilis-miotseenis ja pliotseenis nii N-Am kui Aasias kui toimus kliima jahenemine ja mäetekke protsessid
2ks jaotatud juuresüsteem odral ja vahtral, 3 AM seent; kontrollpool vs AM-pool. 14C söötmine. AM-seentel liigispets voime suurendada taimekasvu. Tugev korrelatsioon AM kolonisatsiooni ja 14C saamise vahel2ks jaota ud juuresü teem odral ja vahtral, 3 AM seent; kontr llpool vs AM-pool. 14C söötmine. AM-seentel liigispets voime suurendada taimekasvu. Tugev korrelatsioon AM kolonisatsiooni ja 14C saamise vahel
Bac thuringensis Cry1Aa1 geen: eripikkusega probed: 30 -3000 b. Mida pikem seda intens signaal; Vahet pole praimerite keemilisel ja PCR-sünteesil; 50 bp probedel valepaardumised madald signaali alles 5 MM juures ja see et efekt oleks max, MM peavad olema hajutatud, mitte grupis koos ega otstes
Lecc scabrum ei mood männiga EcM, ent stimul selle kasvu . Suillus bovinus mood EcM, ent pos mõju väiksem
DNA mullas: bakterite poolne lagundamine, transformeerimine vs seondumine mullaosakestega, mis eriti aktiivne saviosakestega (er montmorilloniit) ja sõltub pHst; GMO taimede DNA võib sattuda bakteritesse, ent seda ei peeta maj eriti ohtlikuks. Kuni 10% mulla P-st võib olla seotud DNA; Organismid võtavad rakkudesse terveid DNA ahelaid, mis lagundatakse monomeerideks või väiksemateks juppideks ja seejärel tehakse oma RNA ja DNAd
Hiinas Pedicularis liigid 90% AM
Rhizopogon + ebatsuuga -N2 fikseeriv Bacillus eriti tuberkuloidse ECM periidiumis (mullas ja sees palju vähem)
Amanita muscaria eoste levik: aja jooksul eoste suurus vähenes; eoste eraldumine max pärast täisküpsust 3 p jooksul; öösel max, päeval min; vsid 2% eostest levib >5 m eemale. Vihm ja niiskus soodust eoste eraldumist; tuul soodustas levimist
kolonisats vastupidine AM kolonis-le. Varieerub vähem. Korrel. Niiskuse ja päikesepaistega pos. Eri taimeliikidel tipp-ja madalhetked eri kuudelkolonisats vastupidine DS kolonis-le. Varieerub rohkem. Korrel. Pos temp, sade te, niiskuse, pHga, neg päik sepaist ga, N, P, org-aine konts-ga. Eri taimeliikidel tipp-ja madalhetked eri kuudel. Arbuskulite, vesiikulite ja hüüfide arvukus kõikus samuti iseseisvalt eri liikidel
Fagales: Nothofag ((((Fagaceae)(Casuarinaceae(TicoD,Betulaceae))(Myricaceae((Rhoiptelea, Juglandaceae))));;;;; Ticodendron(((Alnus((Betula(Corylus, Carpinus+Ostrya)))
Itaalias ja Makaroneesias. Neottieae miksotroofid ja seot EcM seentega; Orchideae autotr ja seotud CeratoB, Tulasnella ning Leptodontidium (v.a. Gennaria diphylla, mis mõl regioonis seotud Cenoc, Lact, Russ vs Pezizaceae Makaroneesias
Epipogium aphyllum - saab mingi osa N ja C seene kaudu; seotud Inocybe geophylla ja Hebeloma velutipesiga
sammaldaimede kudedes Lätis arbuskuleid (maksasamblad Conocephalum, Fossombronia), kott- ja kandseente hüüfe mitmetes maksasammalde ja pärissammalde perekondadessammaldaimede kudedes Läti  rbuskuleid (maksasamblad Conocephalum, Fossombro ia), kott- ja kandseente hüüfe itmetes maksasammald  ja pärissammalde perekondades
Aneuria ja Cryptothallus kandseentest endofüüdid: koloniseerivad vaid parenhüümi gametofüüdil, sarnased struktuurid orhidoidse mükoriisaga
Pyrola rotundifolia, P secunda: isoleeriti juurtest mitmeid seeni, sh MRA1, pannaldega kandseen, MRA2, MRA3. Seemned ei idanenud hasti ei huumuskihi all metsas ega eri laborisootmetel koos voi ilma seenega. Vaid MRA& suutis idandada moned seemned. Kui idanemine toimus, siis sporaadiliseltPyrola rotundifolia, P secunda: i oleeriti juurtest mitmeid seeni, sh MRA1, pannaldega kandseen, MRA2, MRA3. Seemned ei idanenud hasti ei huumuskihi all metsas ega eri laborisootmetel koos voi ilma seenega. Vaid MRA& suutis idandada moned seemned. Kui idanemine toimus, siis sporaadiliselt
mikrolülijalgsete BD mullas ei mõjuta seente BD DGGE jr mikrolülijalgsete BD mullas ei mõjuta mikroobide BD PLFA jrläbip, d=17c , h=30 cm
1tuumaline Ceratobasidium on nii kuuse kui männi istikute patogeen ja suurendab vastuvõtlikkust Pythiumile
Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist
proteaase toodavad pigem ohtra niidistikuga liigid. N-väetamise all kannatavad eelkõige ohtra myc liigid - on arv liigseks kulutuseks taimedele; 
EcM seente koosluste uuringuks on vaja sobilikke töö disaine, keskk andmeid, ja nende põhiseid mudeleid; distaalsed vs proksimaalsed muutujad, ; tuleb tekitada globaalseid andmestikke
piklik, puuta
värskes kõdus Helotiales, Mycena-Marasmius, Cantharellales, samblakõdust ja allpool Capronia, Thelephorales, Helotiales, Umbelopsis (endof Zygomycota), Archaeorhizomycetes
Suillus variegatus vs Hypholoma fasciculare; inokulumi efekt peenike
tubes, perliit
ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss
ECM seened lagundavad teatud määral orgaanilist ainet, ent N ja P kättesaamise eesmärgil. Neid ei saa saproobideks pidada.
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mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
kitinaasi geenide tuvastamine EcM seentest: puudu Lactariustel, Canth, Hydnumil; 1 isovorm Coltricia, Hygrophorus, Cort, Pax, Russula, Sarcodon, Suillus; 2 isovormi Amanita, Tricholoma, Piloderma
Aafrikas: suurima taimede liigirikkusega alad Kamerun-Gabon, Dar-Es-Salaam-kuni Keenia; Põhja-Sambia, Ruanda-Burundi, Sierra Leone-Libeeria. Endeemidelt esireas Kapimaa, Põhja-Sambia, jt. Lokaalne liigirikkus korrel v tugevasti aastase sademetehulgaga. Arv liigirikkus sõltub kliima stabiilsusest läbi aja. Refuugiumid (ekv põhjapool) vs levikutsentrid (ekv lõunas), VIITED
pärmseenpatogeenide hindamiseks ITS rDNA oligoprobed: ITS3B+biotiin -universaalne; ITS2 regioonisisesed probed liikide jaoks + dioksigeniin. Vedelhübridisatsioon PCR produktile. Probe fluorestsent palju tundlikum kui agaroos-geelelektroforees
Frankia: kehel dominant-genotüübil esineb peremehe-eelistus kas Alnus rubra v A viridise suhtes
Procrustes ja Partial procrustes on usaldusväärsed meetrikud koosluste korrelatsiooni võrdlemiseks. PAM vektorite testimine, võimaldab vähe proove kuna on korrelatiivne
Invasiivsed mittepatogeensed mmikroobid: ülevaade (seente osa v vilets)
Woollsia pungens erikoidse mükoriisa seened RAPD
in vitro transkribeeritud 16S rRNA; 30 20-nu oligoprobet, pesitsi ja redundantsed seas. Õige-ja valepaardumiste eristamine mängides sulamiskõveraga. Külmhübridisatsioon. Vähene soolade konts pesulahuses mõjub õigetele paremini kui valepaarsunud probedele, ent madalama konts juures madalam üldsignaal. normaliseerimine ühe universaalprobe jr. Esinesid mõned valepositiivsed RNA-DNA dupleks paardumise omapärade tõttu
vs ECM , pappel, paju, kk-tingimused, taime vanus, juure osad
paju ja Populus deltoides: Looduses EcM domin mõõduka niiskuse juures, AM domin kuivemates ja niiskemates, ent väldib ka äärmusi. Eksperimentaalselt mõl eelistasid parasniisket. Arv EcM tõrjub AM välja sobivates tingimustes
liigirikkuse ekstrapoleerimine lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: binaarsetele sipelgaandmetele (tugevalt lognorm jaotus) lognorm ei anna usaldusv hinnangut. ICE ja Michaelis-Menten vähem ebastabiilsed, hinnang väikese nihkega (ülehinnang kuni 6%). Soovit kas mitmeid paralleel ja usaldada neid, mis toodavad platoo poollog skaalas. Haruldaste liikide rühmit
EcM süntees: Salix spp + Entoloma nidorosum, Entoloma sp, Hebeloma pusillum, Pax involutus, Cortinarius purpurascens. Sh Entoloma sp oli kasulikem kasvule. Paiguti mood EcM ka Leccinum scabrum. Suillus, Rhizopogon, Ripartites ja Cenoc ei nakatanud
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
16S rDNA: 132 probe 18nu, erinevatele bakterirühmade, kõrgematele taksonitele, universaalsed, 2 neg kontrolli, optimiseerimine dissots-temp ja pesemistemp jr; tetrametüülammooniumkloriid A-T ja G-C erinevuste kaotamiseks; vale neg pole, vale-pos 4%; 96% õige; min [DNA]=50ng; 1 valepaardumisega probedel u 8 *C madalam dissots-temp; ent ka õigetel võib varieeruda palju kordi sama probega
mikroobide fülogeneetilise koosluse struktuuri võrdlemine nii harupikkuste kui ka fül. Suhete baasil. Eeldab võrdset sekventside arvu jackknifingus. Väljundiks kasutada peakoordinaatide analüüsi ja UPGMA dendrogramme. Põhim sobib ka koosluste biogeo uuringuteks
bakterite levik mõjutab enim soolsus. Mullas on BD v kõrge, ent fülogen-BD madal. Vaja rohkem metaandmeid sellisteks analüüsideks
Colletotrichum lehe endofüüdid Guyanas: peremehe-eelistust pole
Amanita, Boletuse, Cortinarius, Descolea, Hydnangium, Hydnum, Laccaria, Lactarius, Mesophellia, Paxillus, Pisolithus, Scleroderma ja Tricholoma EcM süntees Eucalyptus globulusega. Russula spp ei mood EcM. Kõrgus polnud hea näitaja, mass oli . EcM kolonis ei korrel massiga
Arabidopsise juurtes bakterid on fülogen erinevad vrd mullas ja juurtes; BD madalam
Seentel. 4 geeni. Kottseentel Taphrinomycota basaalne ent polüfüleet., Pezizales päriskottseentest basaalne ja monofüleetiline. Kandseentel põhiklaadid lahendamata. Ikkesseened ja viburseened polüfüleet-parafüleet.
samblikud on päriskottseente algne vorm väga suure töenäosusega
evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
eri taimedel (paraku eri kasvukohtadest) eri endofüütide kooslused. Mõnedel ka samast kasvukohast eri kooslused Fusariume
bakterid ja arhed Pr Guajaana setetes: pms proteobakterid, Flexibakter-grupp, aktinobakterid
bakterid 1300 m sügavusel meres, põhjast 60 m ülalpool sarnanevad pigem setete anaeroobsetele bakteritele, suurem BD kui pinnapool
täpne ja põhjalik ülevaade JPN taimede mükoriissusest. EcM: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga, PinusAlnus, Betula, Carpinus, Corylus, Ostya, Cyclobalanopsis, Fagus, Quercus, Shiia=Castanopsis; Populus, Salix; AM leiti Eucalyptus, Callistemon, Tilia, kõik Rosaceae (v-a Dryadeae), Cupressaceae; Casuarina
AM seente koosluse str väikseses skaalas on 'overdispersed' - eri suguk liigid kipuvad koos esinema; juurte kolonis osas on AM-liigid fülogen klasterdunud
Kooslus on stabiilsem ja peremeestaime biomass suurem kui AM kooslus. koosneb rohkem kui ühe sugukonna liikmetest; Glomeraceae ja Gigasporaceae komplem mõjudega
bakterite diversiteet PLFA pohjal oluliselt erinev tuhaga rikastatud vs rikastamata mikrokosmoses; mykoriisa vs mitte ei andnud efektixxx + tuhk
pott: 2 inokul taime vahel yks mittemükoriisne
kottseened: Pezizales ja Elaphomyces kui EcM moodustajad: kõigi autori töödest ülevaade, v palju kontrollimatut jama
proteaasid: esinesid Heterobasidionil ja Amanital, puudusid Suillusel ja Paxillusel
EcM juurtel 4 korda enam baktereid ja aktinoM kui NM eukalüpti juurtel
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
mükoriissed taimed kogu maailmas: ülevaade
roll loduses, funktsioonid: toitained orgaanikast, kaitse stressi ja patogeenide-parasiitide eest
RT-PCR bakteritele, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
Fagaceae: tertsiaaris või varem olid kõik perek olemas nii Eur, N-Am kui Aasias. Fagus tek arv Kaug-Idas v L-Hiinas; Lithocarpus SE-Aasias; Disjunktsed taksonid on eristunud miotseenis ja arv levinud üle Beringi silla. Kolumbia ja SE Aasia Trigonobalanuste divergents oli 37 MAT ja levik toimus arv üle N-Atlandi silla; Quercus sect Quercus tek arv W-Am-s ja levis 17 MAT Aasiasse. Quercus tek arv Aasias ja levis üle N-Atlandi silla Am-sse, kus divergeerus ja hiljem levis üle Beringi silla tagasi. 
maisi risosfäär Brasiilias: 20 p vs 90p, risosf vs eemal: DGGE 18S rRNA 1650 bp. Algul risosf domin pleosporales, mitterisosf Eurotiales, Mortierellaceae, hiljem risosf Cryptococcus jt Filobasidiales, Pleosporales, Hypocreales. DGGE bändi taga võib olla 5 eri seeneliiki
 Phymatotrichopsis omnivora on Rhizinaceae-sse kuulub patogeen; Phymatrotrichum on saproobne anamorf Pyronemataceae sgk.
Nothofagus: tek Antarktika ps-S-Patagoonias väh 83 MAT. Siis oli kooslustes koos Podocarpaceae, Proteaceae ja Myrtaceaega. Hiljem er koos Podocarpaceaega. Hiliskriidis levinud nii lääne kui idakaldal kuni 25* S. Hiljem vähenes. Jääaegadel er areaali lõunaosas v tugev migratsioon. Refuugiumid N-Chiloe ja 43*S põhjapool. Areaal ei puutu kokku Alnuse ja tammega, mis on vast NW Argentiinas ja Ekuadoris. Alates 34*S põhjapool sademeid ebapiisavalt praegu ja ka jääajal. Jääaeg ei põhj nii suuri flukt kui Põhjapoolkeral. 
viljakehade mass vs EcM seened
Batrachochytrium salamandrivorans ähvardab Eur salamandreid, pärit ilmselt Aasiast.
eraldatud reostusalalt vs norm (metallid inhibeerivad rohkem)
põlengud kahandavad kõvasti metsade saagikust, er EcM seente viljumist. Cistuse plotid annavad mitmekesisemalt seente viljakehi kui männi plotid ja paljud liigid kattuvad. Männiplottides oli põlengu efekt palju tugevam kui tsistuse plottides. Nõlva suund ei olnud eriti oluline, kuid Boletus edulis eelistas tsistuse N-plotte ja Lecc corsicum tsistuse põlenud S-plotte
Reunionil ja Guadeloupel mükohet orhideed on seotud saproobsete seentega Wullschleaegelia Mycena ja ymnopuse liikidega, Gastrodia similis Resiniciumi liigiga
OrM Reunionil: Network str Nested; spetsiifilisus madal; pms Tulansellaceae, Serendipitaceae, CeratoBasidiaceae: seentekooslus ja orhideede fülogeneetiline str olid seotud vaid epifüütsetel orhideede. Arv. Suuremate kasvunõudluste tõttu
eostega inokul koos seemne ja saviga yhes tykis annab norm tulemuse vaid sisetingimustes, mitte kasvuhoones; 




Pyrola, Chimaphila, Orthilia, Moneses: mantel hästi arenenud P-asarifolial; ülejäänutel üksikutel juuretippudel ja Amphinemat meenutaval morfotüübil
Lyophyllum shimeji -EcM?, tek dihhotoomsed juured. Teistega läks aia taha , sest liiga vara inokuleeriti seen ja liiga palju oli toitaineid
Auritella (Inocybe s.l.) Aafrikas ja Austraalias -kalibr Ida-ja Lääne Austraalia eraldumise jr 15 MAT. Leiavad, et AUS ja Aafr klaadid lahknesid 86 MAT. AUS liigid on hiljem korduvalt divergeerunud
Euagarics klaad = Agaricales. Palju geene. EcM harud 1) Hygrophorus, 2) Amanitaceae; 3)Phaeocollybia??? 4)Hebeloma, Anamika, Alnicola; 5) Inocybe; 6) Cortinarius; 7) Descolea; 8) Laccaria, Hydnangium; 9) Lyophyllum p.p.; 10) Entoloma s. Str.; 11) Tricholoma; 12) Catathelasma. Vastupidisi muutusi pole. EcM harud eriti radieerunud
Inocybe: uus sugukond Inocybacecae, sõsarsugukond Crepidotaceae, sh Crepidotus. Cortinariaceae on kaugel asuv; Inocybaceae iseseisvalt tek EcM takson. Sileda ja nurgeliste eostega liigid läbisegi. RPB1>RPB2>LSU
Leucine aminopeptidase: ülevaade. 2 konvergentset ensüümirühma; mittespetsiifilised valkude lagundajad, v palju muid anabolismi ja signalis ja transp funktsioone
Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
AUstraalia seente biogeo: W-AUS mitmeid endeeme perek-des Amanit, Torrendia, er maasis kandseened. Kitsaid endemismikoldeid pole teada. Mitmed sõsarliikidepaarid eristunud Ida-ja Lääne Austraalias, ent väga paljud liigid on levinud nii idas kui läänes. 10% seenendeeme on vrd teiste taksonitega v väike
arv, et EcM seened aitavad kaasa lagunemisele Dicymbe metsades, sest olulist lagun aeglustumist EcM plottides (vrd sapro ja lõigatud plottidega) ei esinenud. Samas EcM plottides jäi lehtedesse rohkesti fosforit vrd sapro-plottidega, ent vähem Ca. Kõdukihi paksus Dicymbe metsas palju suurem kui mujal ja seda kolonis tihedasti EcM hüüfid, eriti Thelephoroid sp
bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni
B: DGGE: looduslik vs polllooduslik vs kultuurrohumaa (suurem dominantsus): vahet pole, sest vähe proove
potentsiaalsete peremeesseente arvukus mõj 3 orhideeliigi idanemise, eriti Liparis liliifolia. On oluline teada, mis faktorid mõj seente arvukust; Enamik Tulasnellasid eelistasid puutumata metsa ja tetud vanuses puitu; 
OrM: Cephalanthera austineae (MHP): Tomentella spp; Tipularia bicolor: Tulasnella spp; Liparis: Tulasnella 1sp; Goodyera pubescens: Tulasnella 1 sp (ROHelised). Mõnel taimeindiviidil vaid üks seen, teisel mitu
Corallorhiza odontorhiza - assots vaid Tomentella spp, eriti üks liik, mida mullas väga vähe ja juuretippudelgi vaid orhideede läheduses. Tomentellade arvukus oli sama paikades, kus orhideed vähe vs palju; Arv et Orhideede dünaamika sõltub seene dünaamikast, mis omakorda sõltub pude dünaamikast. Orhideed olid nakatunud Ceratobasidium-mädanikuga
Goodyera pubescens: assots vaid teatud lähedaste Tulasnella liikidega. Looduses geneti piires rametitel, juurtel ja pelotonidel alati sama sümbiont; laboris on võimalik ka mitme liigi pelotonid korraga. Kiireim koloniseerija oli alati ka efektiivseim kasvu soodustaja; Pärast väga kuiva suve, loosusliku populstsiooni genetitel vaheldus Tulasnella liik. Laboris elasid seenevahetuse üle vaid suurimad isendid
Glomus spp, mis mood viljakehi ja AM AUSs
Austraalia poolkõrbe EcM taimed: Thysanotus (Asphodelaceae), Helichrysum, Podolepis, Toxanthes (Asteraceae: Inuleae), Astroloma (Epacrid), Poranthera (Euphorb.)Goodenia, Dampiera (Goodeniaceae), Baeckea, Calytrix, Eucalyptus, Melaleuca, Leptosp (Myrtaceae), Comesperma (Polygalaceae), Pomaderris (Rhamnaceae), Lasiopetlum (Sterculiaceae). ECM DEF v lõdva
Densospora (Endogonaceae) -EcM seened seigseente hulgas. Densospora tubaeformis mood 1-2 rakukihise mantli Melaleuca uncinatal. Võib mood viljakehi potikultuuris
lehekõdus haab vs kuusk. BromodUTP-ga rikastatud N-substraatide ülesvõtt on fülogeneetiliselt määratud. Kooslused eri kõdus erinevad - kuusekõdus fülogen üledispers.
Dicymbe idanemine ei olene seemnete tihedusest. Dicymbe jpt AM puud idanesid paremini Dicymbe-rohketes metsades. Dicymbe elumus palju suurem 1 a pärast monodomin metsas; teistel puudel madal elumus, ent AM metsas kõigil ühtlaselt madal; seemned 'kadusid' segametsas kõigil taimedel rohkem kui monodomin metsas; EcM kol MD 100% vs 14% segametsas. Arv MD metsas vähem herbivoore, sest Dicymbe seemneid ei eelistata ja mast fruiting. Kaugeim seemik 17.4 m emapuust Dicymbel. Arv EcM eluviis mõj Dicymbet MD metsas paremini kui teisi puid
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eukalüpti ja vähese Nothofagusega metsas; vs eri vanuses peale põlengut. EcM seentest Laccariasp ja Cort1 mõni a peale põlengut ja ka vanades metsades, vaid vanades Clavulina, Hydnum, Cortinarius2, Lactarius sp. Ka saproobidel kindelsuktsessioon, paarkümmend liiki esinevad kõigis staadiumites. Vahetult peale põlengut viljuvate liikide arv v väike
NZL Ericales mood ErM. Pernettya macrostigma (Eric) jagab identse kultuuriga sümbionte koos rohttaimedega Asteraceae, Araliaceae ja Rubiaceae hulgast
xxx. Lepa J EcM mantli paksus varieerus eri paikades ja sügavuseti (kus olid erinevad morfotüübid), ent sama aastaajati. Cenococcumi tüüp eriti 10-30 süg mullas. Teistel puuliikidel erinevused ka aastaajati. Tilia tomentosa oli ühes kaevanduses täiesti AM; paljudel teistel oli ka AM lisaks. Lepal 12 tüüpi. Mantli paksus peenenes 10-12 vcm sügavusel mullas
Mycelium Radicis Atrovirensi eraldus, kirjeldus, mitte-mükoriisne, pigem patogeen
Lecc scabrum, aurantiacum s.l., Tricholoma flavobrunneum, Amanita muscaria. Myc Rad silv gamma sünt. Betula pendula (L. Scabrum ka haaval); Suillus, Xeroc badius, Boletus edulis, Amanita rubescens ei nakka kaske ega haaba
EcM kaaslevad seened: põhiliselt MRA, vähem Penicillium, Mucor, Verticillium, Aureobasidium pullulans. Aur.b. Ja Vert endofüüdid; MRA, Penic ja Mucor nii endofüüdid kui parasiidid sünteesides. MRA võib moodustada seenmantlit ja HN moodi moodustisi, aga steelis rakusis kolonis. 
pH optimum Suillus ja Xeroc puhaskultuuridele ja M.R. silvestrisele u 5.0, M:r. Atrovirensile polnud vahet
Suillus granulatus, luteus, variegatus, Russ fragilis, Lact deliciosus, Cort mucosus, Tricholoma virgatum, Amanita rubescens ja Mycelium radicis silvestris alfa, beeta ja gamma mood EcM Pinus montanal
liigirikkuse ekstrapoleerimine proovipõhistel andmetel lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: 11 eri funktsiooni paljudele eri biol andmetele. Üldiselt parim LS meetod, järgn neg binoom, jackknife1, log, SV, Weibull. Power alati ülehindab. Ekstrapol parem suurema liigirikkuse juures, kuni 2 korda suurema andmemahu jaoks. Saab k alati mõõdetava pop jaoks
DSE -ITS -juuretippudes, lagujuurtes, kändudes, elusjuurtes, elustüvedes: erinevad, ent paiguti kattuvad Phialocephala liigid
Archaeorhizomyces borealis. Selle klassi sekventside jagamine liikidesse 98% sarnasuse põhjal ja nendele iseloomulikud geenijärjestused ITS1s ja ITS2s. 98% krit: 147 liiki ja hinnanguliselt u 500. Pakuvad sekventsi-põhises taksonoomias nimedeks esmaleitud sekventsi accession numbri
Cenoc, Mel bicolor, Hebeloma. Eri seened mõj erinevalt männi ja kuuse kasvu. Puud inokuleeriti filterpaberitega.
mükohet Afrothismia liigid on kitsalt spetsialiseerunud ühele Glomus liigile. Afrothismia liigid on suurusjärgu nooremad kui Glomuse liigid ja arv. Afrothismia liigiteke on korreleetunud peremehe vahetusega sõsar-seeneliikide vahelmükohet Afrothismia liigid on k tsalt spetsialiseerunud ühele Glomus liigile. Afrothismia liigid on suurusjärgu nooremad kui Glomus liigid ja arv. Afrothismia liigiteke on korreleetunud peremehe vahetusega sõsar-seeneliikide vahel
mükohet taimed võivad olla evol väga vanad, ent neil on tihti kiirenenud evol plastiidi genoomis või plastiidid puuduvad. MH taimede ja seente koevolutsioon
AM seentel kasvavad mükohet: mõned kitsa, mõned laia seente-ringiga; kasutavad fülogeneet erinevaid seeneklaade
Woollsia pungens: puhaskultuuride baasil määrang: 1 dominantliik 90%; 1 dominantgenotüüp (95%)
ErM seened Woolsia ja Leptospermum terves juurestikus (1 m eemal) juurest saadud kultuuride põhjal. Palju selliseid isolaate, mis hiljem ErM sünteesida ei õnnestunud (sh Phialocephala, Phallales sp). Domin Helotiales, Hymenoscyphus. Dominantliik kattuv; üks genet kattuv
bakterid-nematoodid-kiskjanematoodid: BD idiosünkraatiline efekt biomassile.
DSE: kasv söötmel väga suure pH amplituudiga; resistentsus kemikaalidele veidi suurem kui Suillus variegatus ja Cenoc ja Wilcoxina
Acacia. EcM haru subgen Phyllodineae Austraalias. Selle sõsarharu perek Faidherbia=Acacia subgen Aculeiferum sect Filicineae/Ingeae (perek Harvardia, Albizia jt.). Vaja teha mitu perekonda.
Kariibi mere saartel EcM taimed Coccoloba, Andira inermis (Papilionaceae), arv ka Hymenea courbaril (Caesalpinaceae). Uued liigid perek Boletus, Russula, Lactarius, Amanita, Phylloporus
sekotioidsete seente eri tunnused mükoriisamoodustajatel (closed pore hilum X2=23.5 P<0.001; apical pore absent X2=11.5 P=0.001) ja saproobidel (open pore hilum, apical pore +/-)
Frankia: leppade kolonisatsioon ei sõltu eriti substraadi päritolust
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda
Sebacina vermifera-laadseid seeni on leitud rohttaimede juurtest
Amanita mappa, A. muscaria, A. pantherina, A. rubescens, Suillus flavidus, Xeroc subtoment, Entoloma rhodop, Lact helvus,rufus, Clitopilus (Pax) prunulus, Tricholoma albobrunneum, imbricatum, pessundatum, vaccinum, Rhizop luteolus, roseolus, Scleroderma aurantium sünt Pinus sylvestris. FAIL: Chalciporus piperatus, Clitocybe geotropa, clavipes, infundibuliformis, Lepista nuda, personata,nebularis,inversa, Hygrophoropsis aurantiaca, Leucocort (Cortinellus) bulbiger, Lepiota clypeolaria, Cystoderma carcharias, Macrolepiota procera, Chloroph rhacodes, Albatr confluens, Agaricus spp, Russula spp, Stropharia spp, Sparassis, Bovista, Calvatia, Geastrum, Lycoperdon ; pH mõju, kultuurikirjeldused
bakterite liigirikkus ja BD suurem kontroll vs Zn-reostusega alal
erivõimaluste kirjeldamine
Cantharelloid clade: Basaalsed harud Ceratobasidium, Botryobasidium, Tulasnella. Membranomyces delectabile ja Clavulina mood haru; Cantharellus, Craterellus, Hydnum ja Sistotrema confluens mood haru. Lihhenis Multiclavula on Clavulina-MembrnoM sõsartakson.
võib kahtlustada: Leucopaxillus, Porpoloma (Trich), Catathelasma, Rhodocybe, Entoloma (Ent), Melanoleuca (Plut), Limacella (Aman), Camarophyllus; Pseudoclitocybe, Pseudoarmillariella (Cantharellula), Omphalina, Arrhenia (Omph), Phaeocollybia, Squamanita, Pleuroflammula (Inoc), Auriscalpium (Russula)
Barcoding: Diatoomid ITS on parem kui COI praimerite sobivuse ja eristatavuse poolest, soovit kasutada suguk-spets thresholde. Indiviidisisene var kuni 6% ja liigisisene kuni 19%. Mõnes perekonnas sõsarliigid identsed ITS poolest
Gaultheria: mitmed eriliiki seened samal juurel, kultuurist RFLP, ITS2 sekveneerimine-3 eriseltsi kottseeni.
vrd Terflezia (Helianthemum)
network-anal: taimeliigid valiti n vastavalt ohtrusele; MEX taimedel taimede nestedness 2x suurem kui seentel; Öpiku koosluses ka oluline nestedness taimedel
planktonis SSU põhjal palju uusi protistide harusid
heterokandseentel (Exidia, Tulasnella, Auricularia, Dacrymyces) mitteperforeeritud parentosoomid; Tremellaceae, Ustilaginales -vesikulaarsed parentesoomid; Uredinales; Septobasidium -dolipoori ja parentosoomi pole; Dacrymycetales, Tulasnellales -fragmobasiid vaheseinteta või väga nõrgalt arenenutena
Alnicola: polüfüleetiline väh 3 haruga. Hymenogaster ka polüfüleet kahe haruga. Alnicola bohemica ja arv lähedane Hymenogaster sp monokarüootidena. . Alnicolal tek seos leppadega iseseisvalt 2 korda. S.o. Arenenud Salicaceae-ga sümbioosist. Hymenogaster ja Hebeloma arv laia peremees-ringiga. ITS põhjal raske kõiki liike eristada, sest vahed väikesed. Arv et maasisesed vormid eriti rohkelt rühmades, mi on äsja ja kiiresti radieeruvad.
EcM seened: nniiskes tundras BD väheneb, kuivas sama. Niiskes domin Cort Tom, RuLa, Inoc, ent soojenedes Tom, Inoc ja Russ BD väheneb. Kuivas tundras domin Tom, Cort, RuLa, Inoc, soojenedes Tom, Seb, Inoc BD tõuseb
Agaricomycetes: Ligniiniperoksidaaside levik ja fülogenees. Lagundajatel seentel; mõnedel arv muu funktsioon nagu H2O2 inakt. MnP ja VP (versatile peroxidase) on tek korduvalt; LiP ühe korra Polyporales seltsis
ruumiline autokorr: distance-decay kõver on vilets näitaja beeta ja gamma-BD-le. Tõus sültub dominantliikide agregeerumiseset. Ka väike fraktsioon kooslusest võimaldab kogu koosluse kõveratõusu hästi hinnata.
EcM kaaslevad seened: Helotiales (3), Alternaria (2), Cladophial (1), Hemimycena (2)
8 ens aktiivsus sõltuvalt jaan vs mai; vs harvendusraie; vs declining puud. 3 seeneliiki. Kõik toimisid erinevalt, k.a. interaktsioonid. Kõikide ens akt kõrgem talvel 2-3-korda. Lakaas, kitinaas, glükosidaas akt suurenesid pärast harvendusraiet. Viletss seisus puude ens akt ühtlaselt madalad. Hüpot, et EcM seened käituvad talvel saproobidena. Pakuvad, et Clavulina Cinerea on eriti saproobsete omadustega. PROBLEEMID: kas ens akt EcM seentel või seotud bakterite ja saproobidel? hea disain. Kas talv ja kevad käituvad pidevalt nii?
Altai vs Alpid vs Rocky Mountains: seeneliigid: väga palju samu ja sõsarliike. Tihti regionaalselt aluseline ja happeline pinnas isegi erinevamad. Liigirikkus Ameerikas suurem kui Alpides ja ligi 50% liikidest samad. Altais olemas mitmed Ameerika elemendid , mida Euroopas pole. Iseloomulik Betula rotundifolia alustaimestik ja sellega seot peremehe-spets seened
Festuca paniculata juured
vs ECM Borneol. Mõl esinevad v eri metsatüüpides ja eri pinnasel. Ka mullas sügavuti levik sarnane. 
ECM vs AM: Uapaca on pigem ECM kuival pinnal ja AM niiskel pinnal, topeltkolonis harvem kui võiks eeldada; Leptospermum on ECM kui lähedal teised ECM puud; AM kui pole ECM puid; AM "ultramafic" pinnasel. Mõl liigil mõl MR tüübi kolonis v var
Lõuna-Venezuela Caatinga EcM taimed on Neea, Guapira, Aldina, Coccoloba, paiguti ka Gnetum. Keskm EcM kolonis 7-100%Kõigil lisaks ka AM. Papilionaceae liigid Eperua ja Macrolobium ja Swartzia mood vaid AM. EcM taimi enim vaeses perioodiliselt kuivas/per üleujutatud liivapinnasega aladel (Aldina), . Kõrg-Banas paiguti Neea ja Guapira domin 5-10 m põõsastena. Kõikjal Coccoloba väga vähearvukas. Samad liigid v vähearvukalt ka terra firma metsas
hemiparasiit parasiidiga EcM kol ol suurem, liigirikkus ja BD suurem, inokpot parem kui kontr-taimedel -arv et suurenenud EcM kol suurendab puude taluvust parasiidile, rohkem min-aineid parasiidile: ECM kooslus parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, 
termiidiseened, sipelgaseened ja sinetused+üraskid: ülevaade kõigist aspektidest
fülogeneetilise signaali mõõtmine: Moran's I ja Blomb K viletsad, Abouh Cmean ja Pageli lambda on head. Lambda annab ka MEAN EFFECT SIZE, ent s.o. Arvutuslikult aeglane
Lõunapoolkera subantarktilistel ja parasvöötme saartel mängib tuul olulist rolli (mitte geogr. Lähedus) samblike, sammalde, maksasammalde ja sõnajalgtaimede levikus. Sõnajalgtaimedel erinevalt teistest on leviku kauguse suhtes piirangud, sest varakult on vahja diploidsust, pole aseks leviseid jms.
matsutake: vaja isobutüraati või hoida eoseid tihedas kogumis (quorum sensing)
Laccaria, Hebeloma, Paxillus vs Tricholomopsis agaril; Hebeloma vs T. sümbioosis tuub
India taimedel India taimedel
lõikheinalistel esinemine lõikheinalistel -metaanalüüs: ei seostu niiskusega ega häiringutega, pos sõltuv [N], neg [P, K]. Olulised adaptatsioonid AM-ta toime tulekuks -juurtes aerenhüüm, klonaalne kasv, osadel kambrilised juured, aminohapete omastamine
funktsionaalsete rühmade arvukus ja suurem liigiline koosseis suurendavad biomassi, vähendab juhuslikku varieeruvust
ookeanisetete seened: Vaikne ookean eri süg: eri praimerid annavad v erineva pildi; domin Saccharomycetales. Sügavuseti pole erinevust
ECM: Salix reinii seemik (Inocybe lacera, Sclerodrma bovista, Laccaria amethystina) vs suur terve põõsas (Inocybe lacera, Laccaria murina) vs suur haige põõsas (Laccaria laccata, Laccaria murina). Noore Salixi ECM kooslus sõltus sellest, kas ta oli pandud kasvama terve (L amethystina, I lacera) või haige poosa (I lacera, S bovista) alla. Vanadest põõsastest eemal ECM ei tekkinud ja taimed surid
Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga
eri EcM seentel erinevad eoste idanemise efektiivsused. Võrdlused taimeseemnete dormantsuse ja pikaealisusega. Kiidab Brunsi artiklit
Chaetothyriales : Chatospira (Cladophialophora, Exophiala ja Capronia sugulased) isol taimejuurtest
Phialocephala fortinii ja Heteroconium suppr Verticilliumi kahjustusi juurtes, ent mitte söötmetel. Eri kultuurtaimedel domin juurtes Ph. Fortinii+MRA, Fusarium sp, Heteroconium sp. 5-l taimel seente peremehe-spets pole
mikroobide aktiivsus suurem EcM juurtel kui NM juurtel; risosfääris kui bulk soilis, lepajuurtel kui ebatsuuga juurtel
kompostis seente ja bakterite kooslused: eri kompostitüüpides suured erinevused; virtsas Ascobolus ja Psathyrellaceae. Komposti töötlusel on mõju väiksemkompostis seente ja bakterite kooslused: eri kompostitüüpides suured erinevused; virtsas Ascobolus ja Psathyrellaceae. Komposti töötlusel on mõju väiksem
pinnarefrektsioon-peegeldus array. Põhineb keemilistel reaktsioonidel ja sellest tuleneval pinna muutustel. RNA (nii kogu kui ka in vitro transkr) tuvastamine (eelnevalt vaja keeta või lõhkuda sek-str kõrvaldamiseks). Üksikud katsed
biogeo bakteritel globaalselt: arv et laialt levinud bakteriOTUd on laborireostus; ohtrus ja sagedus on väga tihedalt seotud; 
praimerid AM-seentele SSUsse (spetsiifilised)
endofüüdid pilliroo juurtes, risoomides, vartes vs lehtedes: BD sama. Enamus liike kattub maapealsetes ja maa-alustes osades, ent paaril stat olulised erinevused juurtes vs mujal või üleujutatud vs mitte-üuj mullas. Domin Cladosporium sp; seltsidest Sordariales; klassidest SordM ja DothideoM. Lisaks v palju EcM-seeni nii lehtedelt kui mullast, Sebacina verifera
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
Kameruni Douala-Edea LKA taimestiku kirjeldus: vähe EcM puid, millest sagedaseimad Anthonothamacrophylla, Berlinia bracteosa. Enim mõj taimestikku saviosakeste osakaal. Anthonotaha, Cryptosepalum, Afzelia 2 spp reageerivad olul P muutustele mullas. Paljude liikide P-eelistuskõverad ei kattu Korupis ja D-es.Arv üldiselt kõrged P tasemed ei soodusta EcM tsesalp domineerimist
kase ja tamme seemikutel pole
AM-seened veetaimedes Lobelia ja Littorella -madal BD eri järvedes: paar Glomuse ja üks Acaulospora klaad; Lobeelia ja littorella (mõl aerenhüümiga) kolonis 28-85%; Isoetesel 0%
Mikroobne ens aktiivsus palju suurem leppade kui mändide all
veeseened lehtedel: algul suurem ühtlus, hiljem liigirikkus ja ühtlus kahanevad
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
Nilsson RH, Hyde KD, Pawłowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kauserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl BD, Lindner D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nylinder S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T, Sánchez-García M, Sousa FD, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2014. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fung. Div. 67: 11-19.
barcoding seentel: pole ühtlast kriteeriumi võimalik rakendada. Varieeruvus suurem liigisees vibur-ja AM-seentel. Ei sõltu seente elustiilist. Väidet liiga palju valeinfot, mida aga välja ei praagitud!!!
Nilsson RH, Tedersoo L, Abarenkov K, Ryberg M, Kristiansson E, Hartmann M, Schoch CL, Nylander JAA, Bergsten J, Porter TM, Jumpponen A, Vaishampayan P, Ovaskainen O, Hallenberg N, Bengtsson-Palme J, Eriksson KM, Larsson K-H, Larsson E, Kõljalg U. 2012. Five simple guidelines for establishing basic authenticity and reliability of newly generated fungal ITS sequences. MycoKeys 4: 37–63.
Tai rohelistelt orhideeldelt pms Tulasnella isolaadid kultiveerimise teel
kuusekändudele, mida on eelnevalt lagundanud Fomitopsis pinicola.
Tricholoma saponaceum, equestre, sejunctum, flavobrunneum mood EcM kasel; sapon ja equestrre nii Männil kui Ks. Calocybe gambosa ja Melanoleuca brevipes NM
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
Frankia: isoleerimine puhaskultuuri, eri lepaliikidel eri kasvukohas eri morf Frankiad
aseksuaalsete org vs seks org DNA: mutatsioonid, genoomi ülesehitus. Aseks org püsimajäämise eeldused ja vastavus seks vajalikkuse hüpoteesidele: Mülleri ratchet, Kondrashov hatchet, Red queen. Vanade aseks org pikk nimekiri: bdelloidid, AM-seened, Ophiostomataceae jt
Phlebopus bruchii ei mood EcM Fragara cocoga. Eluviisi lähemalt ei kirjeldata
ARG sissetoodud metssead ja hirved levitavad mändidega sissetoodud seeni ja soodust seega invasiooni
MHB jt juurtel x
vs benomüül (vähendab), kaptaan (sama)
Ceratobasidiaceae: perek Rhizoctonia re-juvenatsioon (Thanatephorus on nüüd Rhizoctonia). Perek Ceratobasidium hõlmab ainult C. Calosporum. Rhizoctonia alla kuuuluvad ka perek. Cejpomyces, Uthatobasidium, Tofispora, Oncobasidium, Ypsilonidium, ; Waitea kuulub Corticiaceae alla.
Morchella: paljude geenide põhjal väh 40 liiki - M. Elata ja esculenta rühmad on monofüleet. Suurim BS NE-Am ja Türgis. Enamik liike regionaalse levikuga, kattuvused N-Am ida-lääne ja Eur vs Aasia 2 ja 2 liiki. Tek u 125 MAT
Cymbidium spp: autotroofid on seoud Tulasnelladega, mixotr nii tulasnellade kui ka EcM seentega (er Sebacina) ja mykohet sotud EcM seentega, millest 90% Sebacina; ITS1OF ja ITS4OF ei tööta Tulasn puhul eriti
Epipactis helleborine JPN: rannikupopulatsioonis vaid Wilcoxina 2 spp., mujal palju eri Pezizales (sh Tuber, Hydnotrya, Helvella, Genea). Sh taimepop-d ei erinenud haplotüübiliselt
ARRAy seente identifitseerimiseks puidust: liigispets probed
Suillus grevillei, Inocybe kobayasii, Lact porninsis, Gomphidius maculatous EcM süntees. Seene biomass ja ergosterooli konts. Korrel kõvasti.
Lyophyllum shimeji võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
Hebeloma spp võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
Lecanorchis (MH Vanilloideae) - assots Lactarius spp, Russula spp, Atheliaceae spp, Sebacina sp; eri liigid üsna spetsiifilised
pseudoraplikatsioon on paha väljend. Soovit siiski kasutada andmetöötlust ka mittereplitseerituse korral, sest see meeldib inimestele lugeda. Võimaluse korral siiski replitseerida. Bayesi statistikaaitab veic olukorda lahendada
pseudoraplikatsioon on lubatav, et ka subopt didsaini korral näitata eri töötluste varieeruvust, er kus on tegu proov-alamproov probleemiga. Ei tunnista näivat psr. Peab Hurlbetit liiga jäigaks.
Robimia CO2 suurendab kolonisatsiooni, Rhizobium suurendab kolonisatsiooni
Heterobasidion annosum genoomika
Heterobasidion: hübriidi virulentsust männi suhtes kontrollib mitokonder
ergosteroolipõhine kolonis mustikal ja pohlal suurem kõrgema CO2 ja soojuse juures, samas [N, 15N] väiksem
vs ECM EMH ehitus, strateegia
bakterite arvukus suureneb ja mitmekesisus erineb EMH juures vrd koloniseerimata juurtega.
suurem kui on ECM vrd non-ECM juured ja mineraalidpott
Kamerunis inokpot: muld Gnetumi alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt nii raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -oluline saidi ja häiringu efektid. Tetraberlinia omastab EcM paremini Amhersteae mullast, ent mitte mujalt ja see korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia enda ja põllumaj-mullas ?! ent mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud metsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM seened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvu
BD, %koloniseeritud, spets praimerid
biogeo taksonitel (klaadidel) erinev: lokaalsed, regionaalsed ja globaalse levikuga liigid. AM BD suurim troopikas
endofüütide ja saproobide seosed. U 66% füllosfääri seentest on ka hiljem saproobid kõdul, väheneb ajas sõltuvalt kergesti omastatavate ühendite kadumisega. Xylariaceae-endofüütidel on lisaks ka ligninolüüt omadused ja nad püsivad kauem
Orhideede mykoriisa isolaadid: fülogeneetiliselt vaid perekonnas Ceratobasidium: nii ühe kui kahetuumalised läbisegi
OrM: Ionopsis urticularioides (Ceratobasidium 1 klaad) on palju spetsiifilisem kui Tolumnia variegata (4 klaadi Ceratobasidiume). Ka idandamiskatsed naitasid, et Ionopsis idaneb ja kasvab vaid oma seentega, mitte Tolumnia seentega; vastupidine oli siiski voimalik
kooseksisteerimine tüvedel kasutades Bayese meetodeid; Stat oluline co-occ võib tuleneda paljudest asjaoludest ja see püstitatab vaid edasisis ökol hüpoteese
bakterite ja arhede BD hüpersaliinses (kuni 32%) vees. 16S T-RFLP ja sekveneerimine sarn tulemustega, mitmed DGGE bändid on kimäärsed artefaktid; v madal liigirikkus. Reassotsiatsioonikineetika võrdlus, diskussioon
Coltricia perennise süntees; ei sisald ühtki testitud laguensüümi (lakaasi, peroksidaasi, türosinaasi ega reageeri tanninile). Palju muid seeni, sh EcM seeni, mis enamasti mood lakaasi ja reag tanniinile
ektendo-Wilcoxina: 1-2 aastastel mändidel 50-100% Poola istandikes, osakaal suureneb uurea ja kivifosfaadi lisamisel. Nii Wilcoxina EeMR (marksa rohkem) kui nonMR on seotud N2 fikseerivate Bacillus polymyxadega. Wilcoxina pH opt 6.5-7; kultuuris kasvab vabalt läbisegi Phialocephala, Phlebia giganteaga, CylindrocarponigaNii Wilcoxina EeMR (marksa rohkem) kui nonMR on seotud N2 f kseerivate Bacillus polymyxadega
molekulaarsete kellade kalibreerimine, radiatsioonide tuvastamine mol kella jr; arv mol kell on ühtlane; parsimoonia vs ML, vs baieesia; arv loomad olid divergeerunud ammu enne Kambriumi ja kriidi-tertsiaari plahvatust ja sõltus see rohkem mandrite lagunemisest; neandertaallased eristusid 500 000 a tagasi
Tuber brumale, T. Melanosporum, T. Rufum -süntees ja kirjeldused Corylus, Quercus, Pinus; T. Rufumil ka P. Sylvestris, Abies alba, Tilia, Fagus jt.
Piperia yadonii USAs on haruldane, ent kasvab eri ökosüs, kus seostud nii Tulasnella, Ceratobas kui ka Serendipitaga
opt temp 18-24kraadi
süntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teada
Erica, Epacrida
fülogeneetilise diversiteedi mõõtmine; PD indeks laialt aktsept. Soovit kasutada uuringutes nii füloBD, traitBD kui tax BD. Nende suhestumine võimaldab hinnata ajaloolisi protsesse ning asjaolusid, mis mõj liigirikkust. Raske siduda ohtrust
Fourth corner analüüsi edasiarendus tunnuste uurimiseks läbi fülogeneesi ja ruumilise str. Ei anna R2 väärtusi. Lagundavad nii ruumi kui ka fül vaid peamiseks PCoA vektoriks. Kuvavad korrelatsioone vaid läbi põhivektori
Glomus etunicatum on polüploidne seen, mille igas tuumas on mitu ITS varianti. Kontsertevolutsioon ei toimi hästi. Valikuline tuumade kandmine eostesse ei näi paikapidavat
Armillaria: diploidne mütseel ja haploidne viljakeha
Rhizopogon, mis domineerib pärast kuumust juurtel, on eoste poolest suurema kuumataluvusega
EcM seente liigirikkus kasvab kooslustes seoses pindalaga 2-100000 m2. Puurühmade kaugusest liigirikkus ei olenenud. Seejuures väiksemate alade liigiline koostis moodustas osa suuremate koostisest -nimelt kõige sagedasematest liikidest, mis on ka efektiivsed eostega koloniseerijad: Suillus, Rhizopogon, Thelephora. Väikeste saarte dominandid Suillus ja Rhizopogon mood väga vähe biomassi suurtel aladel -arv vähene konkurentsivõime
EcM seened: eoste efektiivne levik, kus taimed mükoriissed 100-1000 m; Eri liikidel erinev kriitiline eoste arv. Kõik EcM seened levivad eostega, ent Russula, Amanita ja Cort ei koloniseeri seemikuid; Amanita, Russ ja Boletaceae eosed levivad ka kehvasti
seened Keenias: v vähe EcM seeni (ilmselt korjatud valedes kohtades); s.h. Phlebopus sudanicus=Phaeogyroporus portentosus, introduts Laccaria lateritia, Tricholoma pratense sp nov. Saproobid üsna laia levikuga -enamus leitud ka Lääne Aafr ja Sri Lankal
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
PLFA: eri okasmetsatüüpides, ruumiline struktuur vaheldub 1…4 m tagant (proovid 1m vahemaadega)
taimekoosluste struktuur ja selle põhjused üle maailma, eriti troopikas. L-Am-sse on paljud liigid üle mere rännanud. Fülogenees aitab hinnata bioomide vanust. Vihmametsades on nii iidseid kui ka modernseid radiatsioone, nooremates savannikooslustes S-Am on pea kõik noored radiatsioonid. Savannid on isoleeritumad ja nende tükkides esineb rohkem endemismi ning piiratud on levik
16S rDNA: 15-20 nu oligod; sama probe liitub eri komplem sihtmärkidele v erinevalt, palju vale-negatiivseid (pms sekundaarstr tõttu; mida lühem sihtmärk, seda labiilsem 2nd str!!!); alati ühe valepaardumisega-keskel kõrvallahtris võistleja; hübridiseerimistingimuste lõdvestamine, helper-oligo lisamine, oligo-A saba (vähem; opt 6 nu) tõstis nii signaali intens kui valepaardumiste hulka; Soovitavad mängida eraldi justnimelt oligoA sabaga; ei soovita fragmenteerimist (kontrollimatu valepaardumine!)
Amanita aspera, muscaria, pantherina, spissa, rubescens, Cenoc, RHODOCOLLYBIA maculata, Cort glaucopus, Hebeloma 4spp, Laccaria 3spp, Lactarius delic, rufus, Lyophyllum decastes, Melanogaster ambiguus, Paxill invol, Rhizop 4spp, Sclerod citrinum, Suillus 5spp, Thel terr, Xeroc chrysent mood EcM. Tricholoma 4spp, Lycoperdon 2spp, Lepista nuda, Inoc maculipes, Hyster clathroides, Elaph granul, Gymnopus dryophilus, ocior, Clitopilus prunulus, Boletus 3spp ei mood EcM Pinus pinastriga
OrM: Brasiilia epifüütsetel ja maapealsetel orhideedel pms Ceratorhiza ja Epulorhiza=Tulasnella
co-occurrence anal. Kasutades eri nullmudeleied, et välistada keskkonna ja ruumilist mõju; C-score ja T-score; kasutas liike, mis >5% proovides; kooseksisteerimine tulenes pea alati lähedastest keskkonna nõudlustest
xxx. Agariga kaetud+turvas+savigraanulid
ühel taimel üle 10 isendi ja 3 eriliiki
introni probleem 18S rDNAs
Uus-Kaledoonia EcM taimed: Nothofagus ja Tristanopsis. Teisel alal Araukaaria mägimetsas >860 müm Tristanopsis vaid AM. Kõigil taimedel sh Nothof VAM
EcM Hebelomaga nakatatud pinnases on Pythiumi nakatumisvõime väiksem
taimede funktsionaalse BD mõõtmise üritus. Mõõdeti tohutu hulk tunnuseid, tehti neist 2-kaupa kombinatsioonid ning bootstrapi abil mõõdeti stat olulisust. Veidi paremad kui liigirikkus ja BD ning f-n-rühmade arv, ent proovialati ebastabiilne. Eeldab, et oleks kaasatud kõik ja vaid relevantsed tunnused. F-naalne BD vs F-naalsete atribuutide BD.
viljakehad vs ECM-seened vs N-väetis
mesokosmose uuringute usaldusväärsus: sõltuvus skaalast, füüsikaline sobimatus, interpretatsioon; dimensionaalanalüüs
CaCO3 (stimul viljumist tuleasemeseentel Ascobolus pusillus, Fayodia maura, Trich hemisphaerioides, Lamprospora, Octospora, Pex endocarpoides, Pez praetervisa, Pez granulosa, Iodophanus carneus) ja K2CO3 (stimul vilj Ascobolus denudatus, Lyophyllum gibberosum, L tyliicolor, Pez palustris -kõik niiskust armastavad seened). Efekt arv läbi pH, sest muud nende mineraalide ühendid ei põhj viljumist
lõkkeplatsidel: 4 suktsessioonitaset: I Anthracobia spp -vaid lõkkeasemetel, arv kasut kiiresti vabanenud toitaineid ja lagund juuri; II Ascobolus carbonarius, Geopyxis carbonaria (arv juurte parasiit), Peziza anthracina (seot lehtpuudega enne lõket), Pez echinospora, Pez praetervisa, Pez trachycarpa, Pholiota carbonaria, Rhizina -mfg ökol; III Pez endocarpoides, Trichoph hemisphaerioides; IV: Fayodia maura, Lamprospora, Neottiella, Octospora -tuleasemetel juhusl, paljud seot maksasammaldega. Sphaerosp hinnulea. Pez kõdulagundajad. Üksikute liikide ökol. Tuleasemete elementanalüüs. EcM seentest sagedad Laccaria spp
Põlenud metsades Taanis: 4-5 suktsessioonitaset/gruppi: I Antaracobia spp 3-5 k peale põlemist; II Geopyxis, Peziza praetervisa, echinosp, trachycarpa, Rhizina , Pholiota; III Trich hemisph, Pez endocarpoides; IV maksasammaldega assots seened; V Tricharina gilva, Pez violacea, Pyronema omphalodes, Inermisia carbonicola. Anthracobia spp viljuvd alati põlenud juurte kohal. Arv Anthracobia ja Geopyxis carb lagund juuri; Kõiki muid seeni põlenud metsades v vähe, er EcM seeni. Esines Paxillus, Laccaria. Suured pH erinevused vs põlenud la vahel. 
seeneliigid Põhja-poolkeral: eri mandrite morfoliike ei tohi käsitleda samana, sest hoolimata sageli esinevast bioloogilisest sobivusest on eri ökol ja geneet omadused. Nime tuleks rakendada ainult üksuste puhul, mis leitud piirkonnast, kus liik on kirjeldatud. Näited: Megacollybia, Lact volemus, Amanita caesarea, 
liigikontseptsioonid ja nende sobivus kandseentele. Palju morf identseid liike, mis ei ristu, ent ka vastupidi. Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
DSE morfoloogia. Phialocephala fortinii mood HN männiga, kus korteksi rakud on sobivalt moondunud; mantlit pole, rakusis kolonis mõõdukas
nii kottseened kui kandseened (arv Clavaria)
Hydnotrya tulasnei + Larix, Suillus caviper + Larix; Russula + Betula: kirjeldused; Tuber melanosporum + Quercus obs.
Pezizales-Helotiales-Rhytismatales jt apoteetsiumidega seltsid: ülevaade, morf tunnused, veidi ökoloogiast -väidavad, et ökoloogiast on vähe teada, sest seda pole spets uuritud ja toetutakse vaatlustele
närilised ja putuktoidulised: morf eristamatud liigid: igale liigile cyt oksidaas I ja cyt b geenile 2 probet (21-27 nu). Keskpärane tulemus; probleemid pseudogeenidega, valepositiivsetega (intens küll nõrgem)
Phlebopus spongiosus - mood 'EcM' pomeloga nii istanduses kui sünteesides - paks mantel ja paigutine Hartigi võrk
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseidEcM taimed vs AM taimed: EcM tai ede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
mulla süsiniku akumul vähenev suurenenud CO2 keskkonnas, kuna risodeposiidid avhelduvad kiiremini ja EcM seened vabastavad nii orgC kui ka orgN. Tänu kõrgemale kvaliteedile laguneb juurtekõdu mullas kiiremini. Fenoolide rohkus väheneb CO2 suurema hulga juures. 
Phialocephala fortinii: ITS2: Canadas lõunast põhja ei erine genotüübid; põhjas on rohkem klaade esindatud
Meliniomyces variabilis ja Oidiodendron maius ei suutnud korralikult koloniseerida Rhododendroni juuri. Rhizosc. Ericae koloniseeris rhododendroni juuri, mood ErM, aga kuusel oli endofüüt. Demonstreeriti ka üheskoos. M. Variabilis koloniseeris kuusejuuri endof. Kõik seened suutsid lagundada turbasammalt, eriti O. maiuse isolaadid. Meliniomyces variabilis ja Oidiodendron maius e  suutnu  korralikult koloniseerida Rhododendroni juuri. Rhizosc. Ericae kolonis eris rhododendroni juuri, mood ErM, aga kuusel li endofüüt. Demon treeriti ka üheskoo . M. Variab lis koloniseeris kuusejuuri endof. Kõik seened suutsid lagundada turbasammalt, eriti O. maiuse isolaadid. 
Morchella: kasvukohad, rahvakeelsed nimed jms
jõeäärses haavikus: AM kolonis max 5-10 a metsas, EcM alates 10-20 a. Arv et haava lehtede keemial allelopaatiline efekt AM-seentele
arv AM eellased ja kaasaegsete taimede eellased koloniseerisid maismaad koos. Nimet. 'oomycetes'
seened Australaasias ja ümb regioonides: parasiidid ja sümbiondid er. Nothofagusel aitavad mõista biogeo proc. Hüpot, et PNGs Nothofagus ja Fagaceae taastavad EcM kontakte (lk 144); Pliotseenis on Fagaceae, Betulaceae ja Salicaceae liikunud ECU, Arg, Arg vastavalt. Pisonia grandis oma leviku tõttu on ideaalne seente Pacific biobeo uurimisobj. Arv Aafrika ja AUS EcM taimed on tek iseseisvalt. Hüpot, et Fagaceae on saanud EcM seened Dipteroc N-Aafr-s. Paleogeenis. Arv siiski praegused Lõuna-poolkera EcM-kooslused on fragmendid ammusest ühtsest floorast (lk 149). Exobasidium vs Ericales; soovit uurida Arillastrumi EcM.
Ida-Aafrika vihmametsade areng. Aafrikas väiksem B ja G-BD kui S-Am ja SE Aasias. Hiliskriidist paleogeenini Aafrika oli 15* lõunas vrd praegusega. Siis soe ja niiske, miotseenis külm ja kuiv -vihmametsad üksikutes refuugiumites, mis kahandas BDd. Pliotseenis vihmametsad liikusid kuni 20*N ja toimus liigiteke. Jääajad põhj pidevat vihmametsade taandumist. Mäed ja jõed olid refuugiumideks, kus toimus ka liigiteke. Paljud vihmametsade taksonid sh EcM leguumid diverg miotseenis-pliotseenis, ent muidu liigid eri vanusega. Liigiteke ja endemism pms mägialadel
Moserella kirjeldus: viljakehad kasvavad välja otse ECMst; juure struktuur hävib. Eriti cenococcumil
valgemädanikutekitajad bioremediatsioonis
eraldamine, kasvatamine. LiigitaminePetri tass+turvas/vermikuliit
Rhizoctonia AG-6 ja AG-12 sisald nii patogeene, Orm sümbionte kui saproobe. Kõikide AG-gruppide fülogen suur kamm
Vanilla 2 liiki on seotud nii Ceratobasidiumi kui Tulasnellaga. Erinevused  substraatide vahel kolonis astmes ja eri mükobiontide hulgas. Vaid mõned Ceratobas isolaadid (sh ka muudest orhideedest saadud) stimul idanemist; mõju taimede kasvule isolaaditi väga erinev. Dendrob orhideel stimul elumust ja kasvu hoopis Vanillast saadud Tulasnellad, ent Ceratobasidiumid stimul suremust
BLAST-põhised meetodid annavad rohkem tulemusi kui fülogeneesi-põhised; MEGAN teeb vähim vigu; fülogeneesi-põhised on parimad kui fragmentide pikkus on ü 400 bp
pöögiku eri rohttaimed -AM, DSE ja endof sagedused liigiti v erinevad. AM kolonis pH tõustes kasvas, DSE ja endof oma kahanes
liikide määramiseks on fülogen-põhised meetodid paremad kui OTU-põhised
Glomeromycota: kasv mullas, mõju kasvule, fosforile ja patogeenide vastu on evol determineeritud. Gigasporaceae erines teistest.
klasterdamine järk-jörgult võttes arvesse kk-faktoreid; paneb haruldased ja vigased OTUd kokku samast keskkonnast pärit sarnaste proovidega, ent mitte eri-kk-st pärit sarn proovidega
Cephalanthera spp heterotroofsus suurem kui valgust vähem NB!!! Võrdlused üle proovialade, kus tugev ala efekt
parasiitsete taimede mõju peremeestaimedele, kooslustele jm organismidele. PEAB arvestama parasiitidega, tehes toitainete analüüse. PAR vähe, ent liigub läbi palju toitaineid -keystone liigid
hemiparasiidid: kõrgem toitainete konts tänu suuremale resp-le, mõj taimede maapealset konkurentsi ja suurendavad BD tänu koguprod inh-le. Arv toitaine-rikka kõdu olemasolu kiirendab toitainete tsirkul mullas
maksasammaldel Rhizoscyphus ericae, mis stimul risoidide arengut; spetsiifilisus palju väiksem kui varem arvati
BIOLOG plaat seente jaoks: ülevaade, ei sobi, sest tugev bias BIOLOG: ülevaade, probleemid: inokulumi tihedus, lahjendusefekt, representatiivsus
Fül klastedunud taimekooslustes on suurem f-naalne mitmekesisus kui mitteklasterdunud kooslustes hoolimata sellest, et f-naalsed variaablid on fül konserveerunud. Lähedaste liikide vaheline konkurents elimin ühed ja põhj komplementaarsust
endofüüdid perekondadest Fusarium-Gibberella-Nectria, Phomopsis ja Colletotrichum muutuvad peale lehtede surma saproobideks, ent Xylaria endofüüdid ilmselt mitte.
ökoloogia teooria kehtib väga paljuski ka bakteritel. Arvestada tuleb, et bakterid asex organismid.
Puccinia sorghi ja dsrNA virus
taimedel ja maismaalooma rühmadel esineb terav diversiteedigradient laiuskraadi järgi. See korrel eri rühmadel tugevasti. Peaminselt korreleerus keskm temp ja PET, sademed ja actual evapotransp. Ilmselt kujundab seda eri taksonitel sama evol ja ökol mehhanism
mikroseened ECM satelliitsed: T. viride happelisel pinnasel ja MRA aluselisel pinnasel, Tolypocladium, Oidodendron, Cylindrocarpon (omavahel antagonistid).
Piriformospora indica REV: 
Phialocephala fortinii: ühel 3*3m plotil 4 krüpt liiki ja v palju isendeid. Paljud isendid püsisid läbi 3 aasta ja mood väh 3m diam geneteid
Phialocephala: kõik dominantsed liigid levinud kogu Põhja-Poolkeral; Sveits liigirikkaim ala. Kooslus ega BD ei korrel geogr, peremehe ega klimaatiliste muutujatega
poud: tamme süvajuured votavad vaid öösiti vett üles ja translokeerivad seda vaid AM ja ECM seente, mitte parasiitide hüüfidesse. Translokatsioon palju efektiivsem ja kaugeleulatuvam risomorfse Cortinariuse puhul kui Cenococcumi puhul. Veevôrdluseks 2 membraanpermeabiilset fluorestseeruvat ainet; Cortinarius suutis kasvada 80 päevase poua järel. Cortinarius ise ei suutnud vett mullast omastada, sest on hüdrofoobne.spetsiaalne, 3 kambriga
tammel Californias: kuiv vs niiske a; nõgu vs kuiv küngas: AM domin kuival aastal kuivas kasvukohas; EcM seentel ja AM-seentel (perek tase) erinevused aastati ja kasvukohati ning EcM vs EmH
lahtrid
konteiner
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
DSE Costa Rica pilvemetsade epifüütidel -eriti veidi kuivemates tingimustesCosta Rica pilv m tsade epifüütidel -eriti ve di niiskemates tingimustesCosta Rica pilvemetsade epifüütidel, esines sageli ka seenmantel -eriti maapinnal kasvavatel ning epifüütsetel veidi kuivemates tingimustes
bakteri Burkgolderia ambifaria isolaatide genoomide sarnasuse ruumiline autokorr ulatub kuni 50 m-ni
bakterite (IGS) ja seente (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerimise polyakryylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?bakter te (IGS) ja se nte (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerim se olyak yylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?
AM inokuleerimine parandab oluliselt India puude kasvu kaevanduspinnasel, suurendab mikroelementide ülesvõttu üh/taim; mitte üh/g taim
vs ECM seened puhaskultuuris, kultuurifiltraadid, puhverdatud keskkond
OrM: Tipularia discolor: seemned idanevad pea eranditult lagupuidus: vaatlus-ja manipul katse. Ka lagupuidu lisamine muuse substraati induts idanemist. Lagupuidus arv saproobne seen, mis stimuleerib, täiskasvanutel monilioidseid rakke tekitav seen, arv Tulasnella
OrM: Tipularia discolor: 1a taimelt lagupuidus eraldati monilioidsete rakkudeg (cf Tulasnella) seen. Eri Tulasnellad eri orhideeliikidelt eelistasid üsna erinevaid agarsöötmeid, enamasti aeglase kasvuga, sageli mood sklerootsiume; Goodyera pubescens: endalt isoleeritud seen suurendab kasvu enim, idaneb ka asümb; Corallorhiza odontirhiza: idanemiseks vaja külmastratif; Liparis: idanemiseks suvaline Tulasnella, kasvu stimul olul paremini vaid samalt liigilt isol seen
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
maksasammaldel ja algelistel sõnajalgtaimedel olemas; pärissammaldel täiesti puudumõnede  maksa ammaldel olemas tõestati maksasammaldel Kochi postuladi järgi kas ektomykoriissete või erikoid MR-seente kasv ja sümbioosi teke kas erikoididel või kasel
alpi taimedel AM ja DS, nende vahekord
N, P omastamine: ylevaade N, P omastamine: ylevaade
Ericales: erikoidne, arbutoidne, monotropoidne MR. Pyrolatel mantli olemasolu sõltub mullast; Kõik Pyrolaceae liigid on seotud EcM taimedega; Ei ole õnnestunud näidata radioakt C liikumist Salixist Pyrola rotundifoliasse. Arv et Pyrolatel pole MR olemasolu obligaatne
Pyrola rotundif ssp maritima, Monotropa: esinevad luidete vahel nõgudes alati Salixi läheduses -arv konkreetne side mingite ECM-seentega
mükoparasiitsed makroseened: Squamanita, Clitocybe sclerotoidea Helv lacunosal; Psathyrella epimyces Coprinus sppl; Volvariella surrecta Clitocybe nebularisel; Rhodocybe stangliana; Claudopus parasiticus (Ent) Clitocybe odoral; Xerocomusparasiticus Sclerodermal -arv et võib-olla toimub parasiteerimine ka mükoriisadel
süntees paljude liikidega, sh. Elaphomyces, Tylopilus, Gautieria, Gummiglobus, Mesophellia, Nothocastoreum, ZelleroM, Pisolithus, Sclerod, Laccaria, 
AM seened on kontsentreeritud vihmaussi sitas, ja idanevad seal normaalselt
Casuarina cunninghmina Queenslandis vaid AM. Üleujutatud aladel mood klasterjuuri
Glomales fossiil 460-455 MAT (enne soontaimi!), selle järgi kand-ja kottseente lahknemine kalibr 620-600 milj a t 
fülogenees; morfoloogia ja SSU sekventsid ei kattu; paar uut rühma; erisugukondade spooride illustratsioonid.
Glomeromycota: uue haru kirjeldus Väikestelt Antillidelt ja Mikroneesiast
Glomeromycota taksonoomia
ülevaade SSU fülogeneesist ja erinevate gruppide kirjeldamine: prim: 1. Paraglom (sarn Glomustele; unikaalsed rasvhapped, ei värvu reagentidega); 2. Archaeosporaceae (nii Glomuste kui Acaulosporade spooride tunnused koos); 2A Geosiphon (seen + Nostoc); 3A. GlomaceaeA (viljakehad); 3B. Glomaceae B (pole); 4. Gigasporaceae: Scutellospora (spec idanemisvall), Gigaspora (pole); 5. Glomaceae C; 6. Acaulosporaceae. Kõigil spooritüübid kuvatud .
baktritest endofüütidel: tähtsam peremeestaime hõimkond kui geogr kaugus fülogen BDle. AUS-sse introdutseeritud puudel samad endof mis N-Am samal liigil
Phaeocollybia arvatakse patogeeniks, sest kinnitub pikkjuurtele
Coprinus Petri tassil moodustamas noiaringe; samuti mütseel muruplatsidel
Neolecta tundub olema juurepatogeen, lõhub juuri ja ka Cenococcumi seenmantlit
xxx turbasamblal ja laanikul
endof Curvularia vähendab termostressi peremeestaimel nii 40*C kui 65*C juures.
kottseened, er lihheniseerunud ja polüspoorsed. LSU + SSU + RPB2; 89 taksonit; Pezizales euaskomütseetide basaalne, ent parafüleetiline [arv long branch attr]; v apljudele kõrgematele taksonitele tugev toetus; Baieesia annab kõrgemaid näite kui bootstrap. Hea ka bootstrapi modif kui kasutada mitmeti mõistetavaid aligneeringuid
ligniini lagundamine: seened, ensüümid, ligniini monomeerid
Glomus fasciculatum arbuskulitega kadakal
Acacia Austraaliast introdutseeritud ja eriti kui veel nakatatud Pisolithus albusega, mõjutab mikroobikooslusi ja -aktiivsust, mulla toitaineid (suurendab) ning AM-seente kooslusi Aafrikas
Oribatida kehapinnalt leiti pms mulla mikroseeni LSU põhjal
Atherospermataceae Lõuna-poolkeral. On Nothofaguse matsade alustaimestikus pea kõikjal. Sugukond tek fossilide põhj väh 85 MAT, fülogen järgi u 140 MAT, fossiile leidub ka Euroopas ja Kapimaal. Seemned ei levi hästi. Arv kauglevinud Uus-Kaledooniasse ja NZL 30-50 MAT AUSst. 
MIC: Maximal Information Coefficient - põhine analüüs, et tuvastada seoseid suurtest andmemassiividest - eriti kasutatav nn co-existence analüüsides
Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale
Korsika Quercus ilex-Arbutus: 4 a jooksul Domin Laccaria laccata, Lact chrysorrheus, Inocybe tigrina. Liigirikkaimad perek Russulaceae, Cortinarius s.l., Amanita, Inocybe. Väga suur viljakehade levik ja liigirikkus lagupuidust 0-1 m eemal, mõned eelistasid gäppe, mõned Arbutuse või Quercuse tüve lähedust; Sama liigi poolt moodust viljakehade laigud 20 -200 m2, enamus liike agreg. Spetsialiseerunud liikidel (25%) viljakehade prod 10% 
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
sissetoodud metsanduseliikide omadused: parem puit, kiirem kasv, lihtsam majandamine, seemnete/seemikute saadavus, suurem resistentsus kohalikele seen- ja putukkahjuritele. Soovit pikemas perspektiivis asendada vähem invasiivsete liikidega või mitteviljuvate rassidega
Boletus parasiticus!!!, Astraeus, Scleroderma spp, Thelephora sünt. Ja kirjeldused Langermannia gigantea, Lygoperdon ja Tapinella atrotomentosa ei mood EcM kolb
vs Actinomycetes Petri tassil
lokaalne BD sõltub regionaalsest BD-st (ränne). Liikide vahetus lokaalsete paikade vahel on asümm, sõltub ajalool faktoritest. Väiksema BD alale on kergem minna, ekstinkts minim; ökoloogiline e f-naalne BD on suurem suurematel aladel. Kiire evolutsioneerumine äärealadel subopt tingimustes eraldatud pop-des suure sex valiku korral. Mitmekesisemates kooslustes rohkem vanu evol-harusid ja liike neis. Hoiduda ebaühtl liigikontseptsioonist
globaalsetes liigirikkusmustrites on lokaalsed ja regionaalsed tasemed väga tihedasti seotud. Enim mõjutavad liigiirikkust ajalool ja geogr protsessid; vaja oleks analüüsidesse kaasata fülogeneetilised seosed, pop-struktuur ja ekstinktsioonid
Frankia IGS primer F16S gtgggaccggcgattgggac. BD ei sõltu kohast
Limacella spp. NZL: Podocarpuse-segametsas ilma EcM puudeta
Collybia dryophila tapab männi idandeid
vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
glomaliin varieerub mikrosaitides ja ka taimede poolt asustatud vs asustamata aladel
glomaliin: ülevaade
vs globaalsed muutused: ülevaade
eksootiliste patogeensete seente introduktsioon: näidisliigid, nende päritolu, kahju jms. Nii munasseened, kottseened kui roosteseened. Tingimused epideemiateks
lepaseentel Lactarius, Alpova ja Alnicola - paljud liigid spetsiifilised lepa alamperekonna kaupa. Kõik üleminekud on toimunud A. viridisele, aga mitte viridiselt; Alnicolas väga palju krüpt liike, mida toetab 3 geeni andmed. Koevolutsiooni asemel on ilmselt tegu hüpetega ühelt alamperekonnalt teisele
klassif rühmadesse koe ja horis vs vertik leviku järgi. Ülevaade ja tähtsus rühmiti. I. Clavicipitaceae -vertik transm; Clavic-endof on entomopatog eellased; II tihe asustus kõigis taimekudedes, k-a jurtes ja seemnekestades -nt Phoma; III lehtede ja varte seened, infekts sporaadiline; IV juurte DSE
Invasiivsed BradyRhizobiumid: AUS akaatsiatega kaasa tulnud Rhizobiumid: IGS, nifD ja nodA fülogeneesi põhjal domineerivad POR kohalikel taimedel
liigisisene geneetiline kaugus SUURENDAB seente vahelist konkurentsi ja VÄHENDAB taime kasvu vastupidiselt ootustele
roll bioremediatsioonis, võimalused, GMOd, taimede juurde toomine
kottseened troopikas termiidikuhilates vs mullas: kõrge BD, näiline suur erinevus, ebapiisav proovivõtt
Petri tass
Petri tass + 20*20 plaat
liikide kooseksist hüpotees: keskmise häirimise teooria: liigid pysivad koos tänu häiringutele teat aja tagant. See võimaldab ruderaalidel levida ja C-strateegidel mitte-häiritud aladelt ruderaale välja tõrjuma. Häiringud vahelduvad ajas ja ruumis. Kui on laigusisene kooseksist, peab olema ajalised erinevused (nt seemnepank)
Taimaal mükohet orhideed seostuvad paljude EcM seentega. Aphyllorchise caudatall on Russulaceae, Theleph, Clavulina; A. Montanal Russulaceae 66%, Tom, Seb ja Clavul; Cephalanthera exigual vaid Theleporaceae jt on saproobid v Helotiales
Epipogium aphyllum: FRA, RUS, JPN - Inocybe spp, vaid ühes kohas Hebeloma sp.; 
Frankia inokuleerimine ja kasu
DS ja AM arktika rohttaimedel sessoonselt
AM seente: Glomus cf intraradices ja Archaeospora sp kolonisatsioon podokarpuseliste juuremügarates
Aktinoriisa: levik taimedel, N2 fikseerimise kvantiteet, taimede rakendus metsanduses, põllumaj ja keskk stabilis. Mükoriisaseentel oluline roll muu mineneraaltoitumise kohalt
Inocybe geenipanga põhjal: Geenipangas domin Russ-Lact ja Cort ja Tom-Thel identifitseerimata keskkonnasekventsid. Inocybe mõnel liigil ITS v varieeruv. Mallocybe ja Inosperma sekventsid puudusid, mida seletati asukohamaade vähese uurituse või NM-eluviisiga. 37% sagedastest DNA järjestustest pärines eri kontinentidelt. Parim ITS barcoding vahemik on 96-97%. Inocybe on identif ka rohujuurtest, mida arv et see on kas mullast või mõnel liigil on ka säärane mitteobli EcM eluviis.
endof Epichloe ja Neotyphodium suudavad evol jooksul kaasas käia peremehega, tehes ise paraseksi, soodust perem asex levimist. 1a, mitme-a ja puittaimedest peremehed
mittekultiveeritavate bakterite kultiveerimine: söötmes lihtsuhkru asemel ksülaan, lisaks palju vitamiine, seleniit,org-happed. Pms uued alfaproteobakterid ja atsidobakterid
vs Rhinanthus-parasiit (elab paremini kui peremees on AM)
Holcus lehed vs juured: alfa-BD sama; beeta-BD juurtes kõrgem. Leiti ka Epichloe juurtes. Enamus liike kattusid ja eelistusi kui siis üksikutel seentel
geneetika: ITS alleelid tavaliselt eri tuumades, aga ka üks tuum võib omada mitut eri varianti
AM BD uurimiseks sobib paremini molekulaarne vs eoste morf jr metoodika, sest sporulatsioon esineb vähestel ja morf on konservatiivne. Kas eelistada liigisisest BD rühmasisesele Bdle? AM liigikontseptsioon; erinevate v erin tuumade olemasolu AM eostes
õistaimede radiatsioniaja hindamine mol kella baasil: 18S (180 MA) ja rbcL annavad eri tulemuse. rbcL 1+2 (200 MA) vs 3. (90 MA) koodon annavad v erineva tulemuse. Kõik variandid erinevad mol kella konstantsusest. Suured erinevused tulid ka taksonite valikust, kus mõnel esinesid pikad harud. 95% usalduspiiri kasutamine. Iga kasuttav geen tahab oma evol mudelit
Põhjapoolkeral loomade biogeo: tektoonika ülevaade. Enim vikariantsusi Eur --> Aasia vahel ning NW-Am -->NE-Am vahel. Paleotseenis kasutasid loomad pms transatlantilist Thulea silda >50 MAT. Beringi sild varajases faasis oli vähetähtis, ent oluline peale 20 MAT. 30 MAT tungisid üle kuivanud Turgai lahe Aasiast Euroopasse loomad, mis arvEur väikuse ja paljude saarte tõttu minetasid varasemad asukad. Aasia ja NE-Am ning Eur ja NW-Am disjunktid on v vanad ja tek enne Thulea silla katkemist. Ei saa väita, et NE-Am ja Aasia vahel oleks liikide suunaga liikumine. Eur-NW-Am disjunktid tek samuti arv üle Thulea silla, ent NE-Am surid välja
Burkina Faso: Isoberlinia, Brachystegia, Uapaca, Monotes: pms Boletaceae, Russulaceae, Sclerodermataceae, Euagarics. Paljudel sünteesitud ka EcM puhaskult
sümbioos vs mutualism: terminoloogia, teaduse areng, ajaloolised ja kaasaegsed käsitlused
lagundavad petrooliumhüdrokarbonaate TOL jt megaplasmiididega ektomükorisosfäärisx
veetaimedel; dominandid multi-host. Veeseened nagu Tetracladium jt
mikroseened vanal klaasivärvil: Pleosporales, Onygenales, Verticillium, Dothideales
uued kottseente harud tundramullas. Märgatavad erinevused talve-kevade ning suve vahel. Molekulaarne diversiteet. Ka ACE ja Chao1 indeksid
DSE -Ranunculus adoneus = Phialophora aff gregata; taassüntes maisil
Epichloe ja selle hübriid Neotyphodium
Epichloë: koevolutsioon koos peremeestaimedega, moned pisiliigid levivad ka horisontaalselt, palju hübriide, peaaegu koigil korrelistel
Orchise liikide OrM sümbiondid vs nende hübriidi sümbiondid: viimasel samad sümbiondid, ent veidi kitsam peremees-ring. Hübriidil puuduvad tolmeldajad, miska kohasus sellepoolest väiksem
koos/mitte ECM vs patogeenid agaril
hooghännalised toituvad eri saproobide peal eri eelistusega. Melaniin ei mõjuta. Kahel hooghännalise liigil sarnased eelistused. Paljunemise edukus üldiselt ei sõltu toitumiseelistustest; vilets toksiine tootvatel ja funktsionaalse melaniini geeniga Aspergilluse tüvel. Segadieedil suurim reprod saavutus arv eri ress tõttu
eri taimeliikidel on eri AM-seente kooslused ja erinev BD. Liblikõieliste juurenoodulites on muust juurestikust erinev AM-seente kooslus, kus BD on väga väike ja eri liikidel v sarn. Glomus intraradicesi arvukus korreleerub taime N-sisaldusega
DOTUR: genereerib OTUsid sekventside omavah distantsi põhjal Jukes-Cantori algoritmi järgi, põhinedes eelnevatel aligneeringutel. Võimaldab OTUsid defineerida erinevatel identsustasemetel. Lisaks Chao1 liigirikkuse hindamine. Pakuvad, et Chao1 kõikumine ei tohi olla 2.5% (stabiilsuse kriteerium) järjestikustel näitudel. EI TOHI kasutada silendatud kõverat ega seega permutatsioone
S-Libshuff -võrdleb erinevaid sekventsi raamatukogusid omavah geneetilise distantsi järgi. Kiire ja efektiivne versioon. C++ keeles UNIX masinal, sisseehitatud mitmese võrdluse test
fülostatistika pakettide võrdlus. Erinevatel eri eesmärk: HOMOVA - molekulaarse erisuse homogeensuse test (nt agregeerituse korral); AMOVA - osakoosluse erinevus kogukooslusest; UNIFRAC - koosluste vaheline fülogeneet erinevus (ühe koosluse kiirem evolveerumine teisest ja eri harude kallutatud esinemine). LIBSHUFFID jms pole eriti võimsad. Unifraci indekseid ei saa usaldada
alfa-ja beta proteobakterite fülogenees
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
klasterdamine algoritmid single, average, complete linkage, UCLUST, CD-Hit: Sanger SSU peal annab ökoloogiliselt kohesiivsemaid tulemusi complete linkage ja viletsamaid single linkage. "Habitat" aspektist oli parim threshold 97%; ökoloogilise temini koa pealt 98-99%.
lestad: eri liigid eelistavad eri seeneliike. Vahet pole EcM, ErM ja sapro seentel ega melanis vs mittemelanis seentel. Arv ei eelistata v kiirekasvulisi ja pikkade hüüfidega seeni, sest nendesse jäädakse jkinni
Dothideomycetes: Dothideomycetidae ja Pleosporomycetidae (sh Cenoc, Ord inc.sedis - sõsarrühm Glonium). Patogeenid tek saproobidest, magevee ja ookeaniharud tek maismaaharudest
Ascomycota 6 geeni baasil: parimad RPB2 ja RPB1; lihheniseerumine tek 4-7 korral ja kadunud 1-2 korda; VK tek 2 korral (2. Neolecta); Laboulbeniomycetes on SordM sõsarrühm; lihhenis seened pole basaalsed - pigem saproobid on.
Caesalpinioideae: mõned EcM perek-grupid levinud nii Aafrikas kui S-Ameerikas (nt Intsia -Afzelia-Brodriguezia (L-Am); Dicymbe-Polystemonanthus). Aldina on lähedane perek Cordyla (Aafr -L-Am disjunkts.). Suguk. On tek arv paleotseenis kuivade hõrendike aladel. Levimine pms seemnetega. Sukulentide bioomist on suguk levinud teistesse, ent v harva tagasi (arv kuivataluvuse tõttu). Üksikud levikuepisoodid on põhj. endeemide rohkust
lehe-endofüüdid on rikkad sekundaarsete metabolismiainete pooolest. Taimedes patogeenid induts väiksemat metaboliitide hulka kui endofüüdid. Mõned seente metaboliidiid inh fotosünteesi
defin. Host specificity vs host preference; soovit. Kasut. Mol-meetodeid-. Paljud lehe-endof adapt sptes-organitele. Patogeeni ja endofüüdi erinevus võib olla ühes geenis; Juurte-endof kolonis on pms laiem, mitte nii lokalis kui lehtedes-vartes; endofüütidel-parasiitidel v palju sarnast nii infektsioonis kui vastureaktsioonis. Kontiinum teiste eluvormidega nii evol. kui ontogen.
endofüüt Pezicula sekundaarmetaboliidid. Mida patogeensem on seen, seda lühem on latentsusperiood
fülogenees, rõhk perekonnal Geosiphon
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimegaEcM ja AM se nte ntroduts: ülevaade ja ohud: seend ei p uug  soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas tai ede invasiivsus , er männid a euk l. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalik d välja tõrjuda või geneet modif. Invas se neliikide ide tif on v keeruline s st 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väh uuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
ress jagamisel põhinev mutualismi-protokooperatsiooni mudel kus on vaja, et organismid spetsialiseeruksid mingi konkreetse ressursi kättesaamisele. Hiljem toimub ress-de vahetus. Suureneb mõlema fitness. Eeldus: org-del on erinevad ress-vajadused ja väiksemadki erin ress omastamises, madal petmine, transpordi madal hind. Seene P saamise ja taime CO2 hanke näide. Seletab, miks ECM-seened ei kasva kõrge P juures ja miks neile meeldib kõrge CO2
taimekõdus kontrollib mikroobide kooslust (PLFA) taime genotüüp. Oluline osa sellest on pärilik hübriidide järgi. Ühel liigil küll, ent teisel mitte.
16S: + SSCP bakterite BD maisi risosfääris
anamorfsed seened -pms kottseened, vähem kandseened. Morfoloogia, sellepõhine taksonoomia + esimesed molekulaarsed parandused. Osadel kottseene rühmadel unikaalsed anamorfid. Nematoodide püüdmise moodustised: nii mitmetel kott kui kandseente rühmadel
lepa lisandumine kooslusse muudab oluliselt mikroobide ensümaatilist profiili lepa lisandumine kooslusse muudab oluliselt mikroobide ensümaatilist profiili
Sebacinales klaadist B ja n-ECM liigid klaadist A on endofüüdid paljudel rohttaimedel; avaldamata andmete põhjal ka EcM mood liigid on endof! Arv. Et ErM ja endof kattuvad
Epipactis microphylla: Tuber spp, Pezizales spp, Russula sp, Hysterangium spp, Sebacina sp, Tomentella spp, Elaphomyces spp (?). Noorte ja vanade taimede sümbiondid kattuvad; ühel taimel kuni 5 eriliiki. Osasid leiti ka ECM tippudel
mükoheterotroofid ja miksotroofid: ülevaade: EcM võrgustikud -nendega seotus, spetsiifilisus ja ekspluateerijate teke
miksotroofsed taimed: arv. C-toitumine on tek N ja P toitumise käigus pooljuhuslikult
Neotyphodium-Epichloe kompleks: Hübriidid arv. Toodavad rohkem alkaloide tänu polüploidsusele. Arv. Et hübriidid tek kui mõlemad haploidsed seened on juhusl. Kolonis mitte-tavapärast peremeest. Peremeestaimede omavah hübridis on ainus moodus, et hübriidsed seened leviks liigipiirest edasi
Tetracladium veeseened on juure-ja lehe-endofüüdid maismaataimedes. Arv. Et nende koniididi kanduvad õhumullidega edasi ja teevad läbi vaheetapi taimekudedes. Muudavad küsitavaks saproobidel ja endofüütidel vahetegemise
maksasammaldes endofüütsed seened mood palju erinevaid struktuure. Tõenäoliselt pole need igivanad, vaid suht uued. Ka paljud seenerühmad on nooremad kui maksasamblad. Arv assots tek konvergentselt 
kliimamuutused tundras saprotroofsed kottseened: BD ei muutu, ent soojenemise mõju on kooslustele suurem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanorales, Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  
162 N-fix) woodwideweb
plastpotid; kastmine; liiv+turvas; 
viljakehade levik; vs ECM seened: noores metsas saprotroofide diversiteet suurem, mass väiksem, ECM seentel vastupidi
Penicillium nodositatum moodustab leppadel lisa-seennooduleid. RFLP järgi on ta eraldi liik
mikroarray tüüpide ülevaade. Seente ja bakterite tuvastamiseks kastutatavate head ja vead. Oligote pikkuse ja täpsuse probleem. Arv et väga laiaskaalalist uurimust ei saa arraydega teha. RNA vs DNA arrayd annavad v eri tulemusi
mulla mikroja mesofauna redundantsus: funktsionaalsne redundantsus olemas, ent liikidel ilmselt erinevad ökol tolerantsid, mistõttu tegelikult redundantseid liike pole. Suurt liigirikkust võib stimul omnivooria lisaks heterogeensusele ja ress rohkusele ja multidimensionaalsusele
Ericaceae: Vaccinioideae ja Cavendishioideae Ecuadori mägimetsades: mõlemad rühmad assots nii kottseentega kui Sebacinalestega, ent vaid Cavendishioidid mood rakkudevahelisi hüüfe ja õhukese seenmantli
Cavendishia nobilis: vaid Sebacinales B klaadist
Clavaria sp näidati antigeenidega
OrM: troopilistel rohelistel orhideedel isoleeriti juure endofüüdid. Nendeks pms Tulasnella/Epulorhiza ja Ceratobasidium aff. Cornigerum. Mõl. Rühmad stimul seemnete idanemist vaid mõnedel orhidee liikidel. 
multi-tuumsed Rhizoctoniad (Thanatephorus ja Waitea teleomorfid): geenipanga ITS sekventside meta-analüüs. Õigem taksonoomias kasutada mitte AG-sid vaid AG subgruppe. Orhideede mükoriissed OrM seened kuuluvad AG6 ja AG12. Barcodingut ei saa rakendada, sest subAG-de sisesed ja -vahelised erinevused oluliselt kattuvad. SubAG sisene sarn al 81%. Arv et sekventsid , mis on >95% identsed kuuluvad samasse AG-sse või subAGsse.
Tomentella sp Pisonialt: Nitraadi reduktaasia akt v väike nagu Tylosporal, mis on väiksem kui enamus EcM seentel, Pisolithusel kõrge. Kõik tootsid glutamiini süntetaasi +-samapalju
Calluna vulgaris - palju eri Helot harudest seeni; domin Rhizosc ericae.
tubes
Goodyera: enamik assots. Ceratobasidiumiga: enamik liike seotud vaid mõne seeneliigiga. Laia pm-ringiga taimeliigid pärinevad kitsa ringiga liikidest - tek 2 korda iseseisvalt
Eestis tuhamägadel vs looduses: Orchis militaris -Tulasnella 1 spp kõikjal; Dactylorhiza baltica: Ceratobasidium albasitensis kõikjal; Epipactis atrorubens: tuhamäel Geopora sp., looduses Trichoph woolhop ja Tulasnella sp (arv nonEcM
Cypripediumil palju Phialophora-endofüüte, mis on arv patogeenid; C. Californicumil ka 3 isolaati Ceratobasidiumit
Boletus edulis, Xerocomus subtomentosus, Suillus luteus, Amanita muscaria , Paxillus involutus, Cenococcum EcM sünt; Macrolepiota procera, Phallus impudicus, Lycoperdon gemmatum, Agaricus campestris ei õnnestunud.Lactarius deliciosus (arv. Deterrimus) viljakeha tükkidega 18-a kuuskede inokuleerimine ja järgmisel aastal korralik saak)
oksalaat: valge-vs pruunmädaniku seened. Selget vahet pole. Eriliikidel väga erinev. Va-mä seentel oksalaadi dekarboksülaas, mis ei lase suurtes kogustes tekkida. Tekib oksaloatsetaasi ja glüoksalaadi oksidaasi tulemusena. . Vastuoluliselt teistega arvavad, et oksalaat inhibeerib ligninaase, seevastu va-mä seened lakaaside ja oxac dehüdrogenaasi abil hoiavad tasakaalu. OXAc lisaks Mn kelaator.
lehe-endofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseened üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproobid nafu Fomes foment võivad olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud endof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemist
Cryptosporiopsis brunnea ja C. Ericae spp nov- CAN, kumbki ei mood ErMCryptosporiopsis brunnea ja C. Ericae spp nov- CAN, kumbki ei mood ErM
sesoonsus-liigiti erinev, kindla trendita
Gel-Gro meedium AM-ja endofüütide lihtsaks isoleerimiseks juurtest. Võib kasutada ka antibiootikumidega
EcM võrgustikud: C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
20*20
2osaline
AM seened tekkinud mol andmete järgi samaaegselt maismaataimedega
ühel haploidsel seeneindiviidil mitukümmend SSU, ITS, LSU tüüpi. Enamus unikaalsed punktutatsioonid, mis üle geenide juhusl jaotunud. Eriti domin A>G transitsioon. ILMSELT kloneerimisvead
Manause läh üleujutatud aladel (tumeda, toitainevaese settega, happeline pind) EcM taimed domin: Aldina ja Swartzia (, Macrolobium?). Seened üleujutuste vahepeal vihmaper algul märtsi II poolel. Koosseis arv ujutuste stressi tõttu väga vaene -vaid Amanitaceae, Russulaceae ja Boletaceae. Seened saavad arv hapnikku ronides mütseeliga mööda tüvesid või juurte kaudu. Seeneliigid v erinevad vrd lähedal oleva kuiva maa metsadega. Ka taimede koosseis täiesti erinev 
Lõuna-Ameerika põhjaosas: Canth 4; Gomphus 1 Ramaria 2; Sarcodon 1; Thelephora 1; Scutiger 1; Phyllobolites (Pax; EcM?) 1, Neopax (Pax, EcM?) 1; Gyroporus 1; Phlebopus (NM), Phylloporus 2; Xerocomus 8; Pulveroboletus (arv NM) 2; Boletus 1; Tylopilus 3; StrobiloM 1; AusrroBol 4; Fistulinella 3; Boletellus 2, Tricholoma 1; Leucopax (peab NM); Amanita:???; Inocybe 3; Cortinarius 5; Russula 23; Lactarius 19; Scleroderma 1 (S. sinnamrense; Gnetum, arv ka teistel puudel)
Lõuna-Ameerika lõunaosas: Tucuman + Tierra del Fuego: Nothofagus, Alnus, Salix, sissetoodud lehtpuud Populus, Tilia. Lepal Alnicola 1 sp, Inocybe 1; Russula 2; Lactarius 1; Nothofagusel Laccaria 3; Tricholoma+Porpoloma 5; Inocybe 11; Hebeloma 1; Alnicola 1; Cortinarius ???; Descolea 1; Austropaxillus 2; Russula 3
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
Lõuna-Ameerikas Boletaceae: v mitmekesine Paxillaceae: nii EcM kui sapro vormid kogu kontinendil. Linderomyces, Gyrodon, Gyrodon rompelii (sapro või seotud Inga (Caesalp) või Allophylus (Sapindaceae). Phaeogyroporus -arv parasiit; Boletus, Tylopilus venezuelae; Porphyrellus -arv sapro; Phylloboletus
Nothofagus dombeyi -Austrocedrus segamets: põlismetsas domin Cortinarius, Inocybe, muid palju vähem liike; põlendikel Peziza echinospora, Pez nothofageti, P. Petersii, Sowerbyella sp, Laccaria tetraspora ja saproobsed kandseened. Puhtas Austrocedruse metsas Nothofaguseta v palju saproobe, ent ka Clavulina spp, Clavulinopsis pulchra
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
Lactarius sect panuoidei: kasvavad okstel või lagupuidul, meenut Marasmiusi; Eriti Lact igapoensist peetakse parasiidiks puudel, kergelt lihheniseerub. Arv et mükoriisa tek juureparasitismist selle näite põhjal
koosluste korrelatsioon: bakterite ning AMF kooslused korrel taimekooslusega, ent bakterite ja AMF koosluste korrelatsiooni tingib pH. Partial Protest analüüs koosluste korrelatsioon: bakterite ning AMF kooslused korrel taimekooslusega, ent bakterite ja AMF koosluste korrelatsiooni tingib pH. Partial Protest analüüste korrelatsioon: b kterite ning AMF kooslu ed korrel taimekooslusega, en bakterite ja AMF koosluste korrelatsiooni tingib pH. Partial Protest analüüs
Chrysomyxa pirolata nakatab eri Pyrolaceae liike va Chimaphila ja eri kuuse liike. Seen vähendab kuusel käbide hulka 37%, seemnete produktsiooni, tervete seemnete osakaalu 5-61% võrra. Nakatunud käbidel idanes 8-19% seemnetest
ookeanisetete seened: India ookean 5 km süg: eri praimerid annavad v erineva pildi; domin Wallemiomycetes ja Malassezia.
15-20 nu detektor-chaperon probed, eraldi püüdmisprobed; 16S PCR-rDNA; kogu rRNA, kogu rRNA fragmenteeritult; chaperoni pole vaja PCR-DNAle, ent vaja pikale 16S rRNA ahelale sek str ja tugevate RNA-RNA sidemete tõttu. Fragm kogu RNA parem kui pikk lõik; tulemuste saamiseks pidi püüdmisprobe olema detektorprobel v läh ja detektorprobe olema märgistatud mitte RNA. Kogu-RNAle ei mõjunud traditsioonilised signaali ja spetsiifilisust tugevdavad meetodid peale formamiidi, Puhastamata mullaekstrakt inhibeeris hübridisatsiooni tugevasti vt>
männilised; Pseudotsuga vs Calamagrostis konteiner
vs ECM kanarbikulistel
EcM seente liigisisene varieeruvus väh 40% liikidest lokaalses skaalas, keskm 0.74% (kuni 2,85%) liigiti. Cenoc isolaate saab ITS ja LSU sekventside järgi 3 krüpt rühma paigutada. 7% liikidel esines polümorfism viljakehades
eri seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
Diuris AUS: Tulasnella v kitsad tühmad. Loodusesse viidud inokuleeritud taimedel seened püsivad. Soovit inokuleerida eri tüvesid, et suurendada vastupidavust
ruumilise autokorrelats hindamise kriteeriumid: ; sõltub geogr kauguse skaalast; kehamassi kasvades on lokaalsel skaalal autokorr väiksem; pakuvad välja et eri organismide samast kohast uurimine oleks väga tõhus meetod suhtelise autokorr tuvastamiseks
AUS: enamus liike assots Tulasnella, Serendipita ja Ceratobas; pealse Cerat EcM harusid pole; miksotroofiat üldiselt pole, v.a. erandjuhtudel. Mõned väljahõppavad liigid
Leguminosae noodulite evol, teke ja kaotamine: arv mitmekordselt. Pooldab 60 MAT suguk teket kuivades tingimustes (Lavin 2005). Arv noodulid tek üsna varases evol-staadiumis paleogeenis kui kõrge temp, kõrge CO2 ja N limit faktor. Hiljem paljud kaotasid nodul võime. Küllalt suur spetsiifilisus bakteriliikidele/tüvedele suguk. sees. 
Mügarbakterid: eri liblikõielistel erinevad bakteriliigid: alfa-proteobakterid (Rhizobium, Rradyrhiz. Jt) ja troopikas lisaks beeta-proteob. (Burkholderia spp -fix. N ka rohujuurtes)
aktinobakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus, usalduspiirid
AM tipuhüüfide eluiga 5-6 päeva, jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paariga
Gymnadenia conopsea - GER 6 pop - otse juurtest klon-sekv - eri pop-des v erin dominandid - nii Tulasnella, Ceratobas, Tetracladium, Leptodontidium, EcM Russula, Terfezia lin, jmt saproobsed Pezizales liigid
Casuarinaceae: Allocasuarina, Casuarina, Ceuthostoma ja Gymnostoma on monofüleet perek. Tugev biogeo. Aspekt. Gymnostoma ja Casuarina sp. Sh Uus-Kaledoonial. Kasuariiniliste fossiile kogu lõuna-poolkeralt. Suguk. Tek hiliskriidis fossilide põhjal. Gymnostoma ja Casuarina on vanad perek tugeva biogeoga, Allocasuarina suht uus, divergentne ja mood hübriide, levik lihtsam
kuuseokastel CAN: domin Lophodermium piceae, mis on seal palju vormirikkam kui Eur-s; olulised rühmad ka Hypoxylon, Lirula jt. Huvitavatest Phellinus
transgeensete taimede mõju: pms neutraalne, harvem negat
haruldased torikulised: probleemid leviku ja elupaikade fragmenteerumise ning inbriidinguga: ülevaade
ei usu et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali, sest on tugev konkurents, vähe toitaineid ja vähe vaba ruumi
invas ristõieline toodab toksiine, mis inh teistel taimedel AM teket
Tuber aestivum sage Alpi kuuskedel pH üle 7. Nakatatakse Ku seemikuid Wedeni meetodil minimaalse kontaminatsiooniga
metsas puujuurte ulatus reeglina 10-20 m, üksikutel puudel kuni 30m; troopikas kuni 50m; sügavus sõltub pinnaveest; kuni 60m troopilistel kadakatel, 1.2-3.6 m Populusel, tammedel 1-24m; funktsioneerivad ka väh 24m sügavusel; väh 15m süg on leitud eukalüptidel EcM (E. gomphocephala); oluline on hydraulic lift ja juured pinnase stabilisaatorina
viljakehad vs ECMseened
metanotroofid ARRAY põhjal erinevad eri taimkatte all. Märksa rohkem taimedega aladel kui mullas. Kerged erinevused 10 -50 cm 10-kaupa kihtides
AM seente intronitele ja LSUle multiplex PCR. Spoorisisest var ei tuvastatud, liigisisene var palju suurem kui Glomus liikidevah var. K mitte-degener praimereid, mis arv on põhj spoorisis arinevusi eelm uuringutes
Ecuadori epifüütsetel domin Tulasnellaceae, ent esineb ka mitmeid SebacinalesB liike ja Ceratobasidium. Kõik on parentesoomide järgi eristatavad. K ITS3-Seb + NL4 v LR5
mulla mikroseened vs ECM sünteesikatsetes: mitmed inhibeerivad
EcM-seotud seened: MRA=Phialocephala fortinii ja Micromucor (pindsteriliseeritutel); steriliseerimata: lisaks Penicillium, Trichoderma, Mortierella. V sarnane Cornus canadensise juure-endofüütidele. Väga vähe leitud ka Verticillium fungicolat
Suillus bovinus: võimaline absorbeerima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutamaati, vett, mitte oksaalhapet; eritama oksaalhapet, eriti inositooli, peptiide, 
Chrysomyxa pirolata nakatab sama risoomi kaudu ühenduses olevaid Pyrolaceaeid läbi risoomi levides.
Caladenia W-AUS: Sebacinales. Spetsiifilisus per se ei mõj orhidee haruldust; kui seen on haruldane, on ka spetsiifiline orhidee haruldane. Kaitse peab hõlmama seene jaoks sobivate kasvukohtade kaitset
evolutsiooniline ökoloogia taimedel: olulised agreg-mustrid alates regionaalsest ja riiklikust skaalast ning vaid kõrgetel taksonoomilistel tasemetel (seltsist ülalpool); seltsi ja sugukonna tasemel oluline konkurents ning kooslused on fülogeneetiliselt koosseisult erinevamad kui juhusl.
Nothofagus Uus-Kaledoonias arv levinud Uue-Meremaalt kunagise maismaaühenduse kaudu 70 MAT neid ühendavalt platool. Hiljem tek eri liigid NCAl. N gunni 40 MAT ?st) ja N menziesii (NZL, 55 MAT AUSst) on arv kauglevinud. Vanimad Nothofaguse õitolmu leidud 80-83 MAT
Myrtales: pms klaadid tek 110-100 MAT eiteakus, ent Lõuna-Ameerikas enim basaalseid rühmi; Myrtaceae radieerus 80-30 MAT tekketsentriga Australaasias. Paljudes rühmades mitmed kauglevikud üle ookeanide. Myrtaceae endi sõsarrühmadeks Heteropyxis Mosambiigis ja Psiloxylon Maskareenidel
turvas
nir**: 70 nu probed cy5, cy3; n=(3)*2; kõva normaliseerimine, standardis. Kasutatud hübridis-temp juures piir 87% sekventsi identsuse juures, rohkem mõjutasid üksikult juhuslikult paiknevad valepaardumised; mõjutas ka vaba energia G; erinevalt teistest leiavad, et alandades sihtmärk-DNA kontsi väheneb valepaardumine; valepaardumine eelkõige distantsiliselt sarnasemate DNAdega; graafiline esitlus klaster/puu kujul erikeskkondades leiduvate geenide kohta
kolbid
Tylospora syntees eostest kasvutaskus
fakult: arv EcM seentel fakult sümbiotroofsust per se ei esine, vaid tegu on eksitustega kas puhaskultuuride või kaugele ulatuvate juurte tõttu
13C, 15N erinev kui ECM seentel
13C erinevusi substraatides ja tarbijates võib põhj seente suktsessioonistaadium ja substraadi ligniini/tselluloosi konts
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -arv. Orhideedel parasiit, sest ei moodusta pelotone ja koloniseerib vaid risoomi
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
Kameruni lõunaosas on tsesalpiiniliste üks BD koldeid. Eriti madalates mägedes ja jõeäärtes palju endemismi. Tsesalp kooslused on väga ürgsed ja arv kliimakskooslused. Metsatüübid sõltuvad pms kõrguses müm ja tsesalp rohkusest. Taimede nimekiri kogu LK-alalt. Mitmekesisus suurem kui Korupis ja mujal Kesk-Aafrikas
Guyanas metsatüübid. EcM metsad levinud valge liivaga toitainetevaestel muldadel Kesk-Guyanas ja Lõuna-Guyana niisketes metsades. V palju Papiluionaceae liike, er Swartzia endeeme. EcM puudest veel Swartzia, Dicymbe, Pradosia, Aldina, Eperua?. Põhja-Guyanas EcM metsi pole. Arv et v vaestel valge liivaga muldadel vaid leguminoossed taimed suudavad domin
suured potid
peale kobraste poolt põhj üleujutisi säilib sadakond aastat metsa asemel kõrgerohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv seetõttu, et niidul pole ECM-seente inokulumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. Metsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus iseenesest ei vähenda ECM-potentsiaali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM mood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)
Listera/Neottia  ovata ja cordata: möl assots pms Serendipitaceae nii niidul, metsas kui cordata puhul sügavas laanes. Sebacinales OTUd ei kattu, ent mingit fülogen erisust ei esine.
Epipactis 4 spp CZ: seonduvad pms kottseentega perek Tuber, Wilcoxina, Geopora ja Genea; vähem muudega (ka Hydnotrya ja Helvella, Tom, Russ). E. atrorubensi seemikud assots ka Trichophaea liikidega, mida hiljemas staadiumis üheltki liigilt ei leitud. Seemned idanevad ka hästi ilma sobiva seeneta ja kasvukohtades, kus liiki looduslikult ei kasva. Arv. et orhideede levimist mõj seemnete levik ikkagi! Alternatiivselt võib kasvukoht mõjuda kohasusele hilisemas arengufaasis
Oryza juured: kultuur vs otse kloneerides. Otse rohkem, domin kandseened (63%), er Trichosporon, Wallemia!!!, Mycenaceae
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
ilma AM seenteta taimesuguk globaalselt, erandid; arvatavasti moned taimed ja seened ei suuda kinnituda omavahel
100 000 eost poti kohta parim; vahet pole sterilis ja mittester pinnasel. Mittester pinnasel kasvab ka muud seened; Külmutatud eoseid on vaja 100 korda rohkem ja kuivatatud eoseid 10 korda rohkem, et saada sama head tulemust kui värskete eostega.
Laccaria sp, Elaphomyces sp, Pisolithus mood EcM nii Casuarina (sh equisetifolia), Allocasuarina kui Eucalyptus liikidel. Casuarina liikidel EcM kolonis väiksem ja tihti nõrgalt arenenud HN. Suilloidid ei nakata ühtki. Optimaalne suhkrusisaldus söötmes 0.5%. Välivaatluste põhjal Allocasuarina all palju seeni, mis samad eukalüptide ja akaatsiatega; Casuarinade all v vähe liike ja harva
põhjused ja viisid kuidas sekotioidsed ja maasiseste viljakehadega vormid on arenenud maapealsetest nii kott kui kandseened. Arv põhjuseks põud. Ka saproobidel sekotioidseid vorme, ent need on suht haruldased.
bakterite ja aktinobakterite suktsessioon juurtel ja mullas erinev; veidi erinev ka peale Ps. Fluorescens inokul ja fungitsiid imazalili kasutamist. PsF ise vähenes aja jooksul tunduvalt
Senegalis Uapaca guineensise ja Afzelia africana puistutes: lühidalt Austrogauteria, Coltricia cinnamomea, Lactarius, Amanita, Scleroderma
Afzelia: vaid seemikutel
Phlebopus sudanicus: väidet on EcM, aga tegelikult mood vaid seenmantli männiga, mitte midagi kohalike puudega ja AUS akaatsia raport on arvatavasti reostus
Thelephora terrestris, Laccaria laccata jpt tundmatute seente EcM süntees ja kirjeldused Picea istandikus; Type5 = MelinioM. bicolor
Megacollybia platyphylla
parasiidi-peremehe koevolutsioon (lina vs Melampsora lini); tasakaal: resistentseid populatsioone ründavad agressiivsemad vormid ja norku vorme avirulentsemad
Glomus
mullaseened Kanadas NAAT transektil: EcM seente BD väheneb põhjapoole, lihheniseerunud seentel kasvab. Seenekooslused stat oluliselt seotud taimekooslusega arvestades mullaparameetreid, selet 20%. Leiti EcMF ka paikadest, kust peremehi polnud - arv idanemisvõimelised eosed
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suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel
Network taimejuurte ja seente vahel: anti-nestedness on sage; esineb modulaarsus eriti taimede osas; AM taimedel ohtralt EcMF liike - u 10% kindlalt ebasobivad kombinatsioonid
JPN segametsas eri puuliikidel: AM-taimedel palju EcM seeni ja vastupidi; ainult 44% AM-puude juureproovidest identif AM-seened; Ruumiline autokorrel üle 10 m.JPN segametsas eri puuliikidel: A -taimedel palju EcM seeni ja vastupidi; ain lt 44% AM-puude juureproovidest identif AM-seened; Ruumiline autokorrel üle 10 m.
seente kooslused gradiendi eri osades üsna erinevad. Üleval vaesemas ja kuivemas domin Russ decolorans, Pilod fallax, Pilod reticulatum, Tylospora fibrillosa; allpool Tyl asterophora, Tomentella sp, Amphinema, Cenoc. Sh Tomentella, Cenoc, Meliniom bicolor kõikjal olemas. Perek-dest domin Cort(14), Russ-Lact(13), Tomentella (6), Piloderma(4). Olemas ka Otidea tuomikoskii. Toitainetest mõj EcM kooslust enim NH4. Peremehe-spets liike v vähe
bakterid stimuleerivad OH radikaalide tootmist monedel saprotroofidel
10 korda rohkem eoseid vaja et inokul mittester pinnast (10 000 000-40 000 000), ja MR kolonis mittesteril 2 korda vaiksem
monodominantsus troopikapuudel. Levinud laiguti kõikjal, pms EcM taimedel, ent er L-Am ka AM taimed. Gilbertiodendron Kongos: mets v varjukas (ka gäpid väiksemad ja hõredamalt), Gilb taimed ekstreemselt varju taluvad noores eas, varise mass ja sügavus 3 korda suuremad Gilbertiod metsas vs liigirikkas metsas; varise lagunemine Gilb metsas >2x aeglasem ja N kättesaadavus 3x väiksem ning mikrofauna mass 5x väiksem. Arv monodomin liigid modif oma keskk nii et vaid v vähesed liigid saavad seal elada. Vaid EcM elustiil pole eeldus monodomin-ks, ent soodust faktor. Arv et monodomin soodust ka varjukas ja ühtl võra, sügav varis, aeglane toitainete ringe, massviljumine, vilets levik; noortel oluline EcM, varjutaluvus, suured seemned, pikaealised lehed. Monodomin metsad võivad 2000 a jooksul muutuda. Arv et monodomin kooslused toimivad läbi posit tafgasisidemete
Zambia Copperbelt miombo ; vs varane põletamine vs hiline põletamine. Domin Brachyst, Julbern, Uapaca spp, Marquesia paiguti. Põletamine vara vähese efektiga ega oluliselt takista puude kasvu. Hiline põletamine tekitab puisrohumaa, kus v palju köndistunud <60 cm puittaimi. Teatud puud nagu Erythrophloeum peavad vastu ja muutuvad dominantseks, seevastu EcM Caesalp ei pea vastu. Uapaca enam-vähem. Hiljem tuld-taluvate puude varjus rohtu vähem, seega tuld vähem ja toimub suktsess. 20-a-katse.
Elderia arenivaga, Ulurua nonparaphysata, Horakiella, mycoclelandia, Reddellomyces, Mattirolomyces AUS kõrbetes. Ei tea, kas paljud on akaatsiate EcM sümbiondid või muude taimedega või saproobid
arv maasis viljakehadega seened tek kohastumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teadaarv maasis vilja ehadega seened tek koh stumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teada
A.B. Franki panus ektomükoriisatöödesse. Juba 1840ndatel kirjeldati EcM struktuure, ent seeni peeti parasiitideks. Frank oli esimene, kes tuli välja vastastikuse sümbioositeooriaga ja oli selles ise kindel. Sai palju vastaseid. Esimesena peeti EcM seeneks vaid Elaphomyces granulatust 1840ndatel. Peale 1894 kirjutas Frank taimepatogeenidest
AM kolonis globaalselt: ei leitud eriti olulisi tegureid. Korrel-anal jaoks n liiga väike. AM pole harvem ökosüsteemides, kus mullas suur C sisaldus. AM biomass juurtes mulla pindmises 10 cm kihis 4 g/m2 kõrbes kuni 44 g/m2 rohumaadel. 
PNG metsade EcM taimed: rannaäär -Casuarina, Leptospermum; Kuiv igihaljas mets -Myrtaceae, Acacia; savannid -Acacia, Eucalyptus; eelmäegede nõlvad niiskes -Dipterocarpaceae (hõredalt), kuivemas Casuarina; pilvemets 1000-3000 müm -Nothofagus, Lithocarpus, Castanopsis; 
juurepikkus kolonis ECM ja DSE kasvab pajul kiiresti kaugemale liustikuservast
13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Saprotroofidel jagunes ära kõdu ja puidu kaupa; samuti liigisisesed erin väiksemad kui liikidevah sama perek sees
juure-endofüüdid on nested osa risosfääri mikroobidest; oluline roll taime immuunsüsteemi kujunemiseljuure-endofüüdid on nested osa risosfääri mikroobidest; oluline roll taime immuunsüsteemi kujunemisel
Cephaliophora sp spetsialiseerunud keriloomade püüdmiseks
Stephensia=Densocarpa shanori: 10% eostest idanes kiiresti
OrM: Ceratobasidium vs Spiranthes: morf ja aktiini paigutus mykoriisa tekkel ning lagundamisel
Nestedness: pea kõik kooslused on nested ja see on loodusl normaalne, käib kaasa koevolutsiooniga. Andmete kogumise artefaktid, indeksid, Soovit tüüp9 nullmudelit, ent mitte tüüp1; 
saprotroofid parandavad orhideede idanemist ja arengut (Lenzites, Trametes)
Chaetothyriales: Phialophora, Exophiala, Cladophialophora on seotud fülogen.
Cephaloziella Antarktikas: tallus kolonis Rhiz. Ericae poolt kõikjal saartel . Minimaalne geneet varieeruvus.
EcM-kaaslejad: AscoM'Porter'; Phialocephala fortinii jt Helotiales, Chaetothyriales, Cryptococcus, Gibberella-Fusarium
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest.DOTUR ja Sequencher annavad erinevaid tulemusi OTUdeks tegemisel sama barcodega; eri perekondadel liikidel erinevad ITS erisused liikide vahel. Eluviisi määramine blastN abil pole usaldusväärne - konstrueeriti miinimum-evolutsiooni puu.BlastN lähim vaste pole enamasti fülanal põhjal sõsarliik. NJi analüüs sõltub rohkem aligneeringust kui Bayesi metoodika, ent resolutsioon on palju parem (arv liiga julge); täisautomaatne aligneering annab parema resolutsiooniga tulemuse vrd käsitsi aligneeringuga (arv käsitsi jäetakse kahtlased kohad välja)
N-Am endof ja endolihhenikoolsete seente arvukus sõltub veg-per pikkusest, mitte laiuskraadist ega sademetest; Pezizales on keskm 16%, Arizonas ca 50% isolaatidest
eri taimede lehed vs samblikud: lehtede ja samblike endof sarnasemad kui surnud lehtede ja lagunevate lehtede seened. Väga suured erinevused seente klassides taime hõimkondade kaupa. Ligi 25% Männi lehe-endofüütidest lagundas edasi ka okkakõdu (sh ülejäänust 66% olid singletonid!)
Thelephora ECM rohkus tugevalt neg korrel juurepatogeenide arvukusega
Heteroconium chaetospira (Chaetothyriales) mood ErM struktuure rododendronil, samas juure-endofüüt paljudel muudel taimedel ja saproob mullasHete coniu  chaetospira (Chaetothyriales) mood ErM struktuu e rododendronil, samas juure-endofüüt paljudel muudel taimedel ja saproob mullas
suletud, õhufiltritega
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
Fül koosluse str: klasterdumine on domineeriv pooltes maailma kooslustes, ent tugevam kõrgemal taksonoomilisel tasemel; madalal domin ühtlane jaotus; ülevaade probleemidest ja meetoditest
bakterikooslused ja liigirikkus on ajas stabiilsemad kui on pidev ühtlane valikusurve
prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalasprokarüootidel liigirikkus-pindal  seo  m dalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
Glomus mosseae: kolonisatsioon ja efektiivsus sõltub suuresti taime genotüübist
vs ECM diversiteet: Salix; vs kk-tingimused, vs aastaajad; vs N, P sisaldus; mõõtmine
pajul, vrd ECM kasu, %koloniseeritud; võrdlus ajas Petri tassid püsti
hüpot: mikroobide BD on suurem tähtsus vaestes ökosüsteemides kui rikastes hüpot: mikroobide BD on suurem tähtsus vaestes ökosüsteemides kui rikastes
AM eriliigid mõjutavad eri taimi erinevalt, loodes seega suure koeksistentsi võimaluse
AM diversiteet tõstab taimede BDd, biomassi, P sisaldust, vähendab mulla P sisaldust, eri AM seente erinev kasu eri taimeliikidele
AM seened soodust P ülesvõttu, mullastruktuuri (peatasid erosiooni), mitmete taimeliikide ellujäämust süsteemis ning taimeliikide ühtlust. Eri seened mõjutasid taimede funktsioone eri aastaaegadel. AM BD ei omanud positiivseid mõjusid. Teatud AMF liigid andsid taimedele rohkem P kui teised. 
2 taime omavahelist konkurentsi mojutavad eri-AM-seened, mis individuaalselt mojuvad ka erinevalt. 3 AM-seene koosmoju keskmine
invasiivne kõrs Cenchrus Botswanas on seotud vaid 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvunvasiivne kõrs Cenchrus Botsw n s on seotud va d 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent t gasiside oma mul aga n gat-neutr. Invas kõr elt aadud seened ei pärs in d kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvu
v oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
Kandseeltel septumi parentesoomi evol: Cantharellales ja Hymenochaetales seltsides esineb nii per kui mitteperf; algul mitteperf, ent perf on tek arv 4 korda iseseisvalt
horisontaalne geeniülekanne: ülevaade. Ülekanne eriti aktiivse elutegevusega kohtades, biodegradatsioon-kiire konjugatsioon ja originaalbakteri häving
AMF seentele 8 SSU ja LSU praimeri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteistAMF seentele 8 SSU ja LSU praim ri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteist
Hebeloma eritab sümbioosis olles er oksalaati, vähem ka malonaati ja atsetaati, siderofooridest ferrikrotsiini, vähem ferrikroomi. Arv et oksalaadi eritamine võib olla oluline C tõmbaja
EcM seened ja mänd eksud oksalaati, malonaati ja fumaraati. EcM seente juurdetoomine süsteemi ei suurendanud kogu org-hapete prod, kuid muutis kvaliteeti. Paxillus reageeris erinevalt toitainete stressile kui oli nonMR või sümbioosis
x
barcoding: keerulisem kui liigid on nooremad, neil on suur efektiivne pop suurus. Sealt võib tuleneda incomplete lineage sorting. Puu-põhised NJ ja pars. meetodid kehvemad kui diagnostilised nagu BLOG
13C rikastatud süsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine: DNA, rikastatud RNA ja rikastamata RNA annavad eri tulemusi - näitab mikroobide aktiivsuse taset13C rik s atud üsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja eente ning bakterite sekvene rimine: DNA, r astatud RNA ja rikastamata RNA annavad eri tulemusi - näitab mikroobide aktiivsuse taset
Agrostis, Poa, Festuca -väga erinevad AM sümbiondid samal põllul, samas kui väetamine, lupjamine ei mõju, aga insektitsiid mõjub
männil palju ektomükoriisa all, isegi >50%; sesoonne varieerumine: klamüdospoore enim suvel, väh kevadel; arbuskuleid enim kevadel, väh suvel; Varieerus eri taimeliikidel
LiP, arüülalkoholi oksidaas: detekteerimine Southern blot meetodil Phaneroch LiP ja AAO probedega
Heterobasidioni tõrje seentega: eriseened kõik vähendavad liigirikkust, BD kändudel -kultuuride baasil. Eriti drastiliselt mõjub Trichoderma harzianum
Phlebiopsis gigantea kasvab kuuse juurtes rakkude sees ja mood pinnal õhukese mantli. Hartigi võrgustikku ei täheldatud. Taimed ise kasvasid jõudsalt ja olid hea tervisega
fülogeneesi, ruumilise ja ajalise kattuvuse kaasamine bipartite network-analüüsi. Fülogenees kaasati mõlemal juhul, ent mitte integreeritult. Tuvastasid asümm taimede ja tolmeldajate vahel
network-anal.: liikide erinev ohtrus põhj peamiselt asümmeetriat ökol suhete võrgustikus. Sagedasemad liigid mõj oma partnereid tugevamini kui vastupidi. Lisaks ohtrusele mõj ka fülog seosed ja morf või fenol kattuvused. Tugevaimad vastasmõjud liikide seas esinevad dominantidel
introduts EcM seened: pms perek Suillus. Kokku 200 teada introduts liiki -ainult VK põhjal. Neil liikidel erinev kohanemine looduses. Kui Suillus-rhizopogon välja jätta, siis peamiselt on introduts laia peremees-ringiga liigid
seente diversiteet taimedele on positiivne aeglasekasvulistel, etn negatiivne kiirekasvulistele kuuskedele; Liigirikkamatel puudel oli kõrgem ensümaatiline pot. Aktiivsus; kõrgem ensüm pot aktiivsus korreleerus suurema taimekasvuga; Thelephora terrestrise ensüm aktiivsust soodustas teiste EcM seeneliikide manulus. Ensüümide akt korreleerus taimede N-sisaldusega. 
Cryptosporiopsis spp nov Pezicula klaadis -ericaceaelt
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
Bakterite rDNA: 1-15 koopiat, pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed rDNA: 1-15 koopia , pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed
lepatriinul invasiivsel on kaasas mikrosporiidid, mis tapavad teisi lepatriinusid
Rhizoctonia: Ceratobasidiaceae (Thanatephorus -multinuc), Ceratobas (1-2 nucl), Waitea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol funktsioonis. Võrreldavad liikidena
Pleurotus ostreatus komleks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti
Piceirhiza bicolorata -üks isolaat mood nii EcM kui ErM
Laccaria bicolor ja Mel bicolor mood eksperim tingimustes paunakesi kanarbikuliste juurtes
vs ECM levik metsatüüpides
x
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
erinevad AM seened soodustavad taimede produktiivsust eri viljakusega keskkonnas. Seente liigiline koosseis (sampling effect) ja head seened mõjutavad taimekoosluste funktsiooni. Osad seened soodust taimede prod kui palju P allikaid oli mängus. 
Agrocybe praecox stimul Vaccinium corymbosumi kasvu paremini kui R. ericae ja Phialocephala fortinii ja O. Maius -arv komplement-efekt
Campylobacter spp identifitseerimiseks array: 2 geeni, iga liigi geenidele 6 probet
Listera spp identifitseerimiseks array: 1 geen, iga liigi geenile 10 probet
bakteritel eri keskkondades: shotgun sekveneerimine. Eri klassidel selged substraadi/elukeskkonna eelistused. Ringpuu
Hymenoscyphus; ECM=ericoid?
enamus juure isolaate ja Piceirhiza bicolorata sümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid enamasti samades klaadides ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdidenamus juure isolaate j  Pice rhiza bicolorata ümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid namasti samades klaadid s ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdid
avastus, et ErM ja ECM seened on osaliselt kattuvad (Cadophora finlandia) loob uued suunad mükoriisa uuringutes, eriti geeniekspressiooni osas, Huvitav valdkond ErM seened lehtmetsades
taimlatest kuuse risosfäärist suur hulk seeni, millest mõned (Cylindrocladium) assots juuremädanikuga ja teised võimalikud biokontrolli agendid
mullaorganismide suuruse järgi kaotamine tugevalt vähendas ökosüsteemide multifunktsionaalsust. Osaliselt toimus mõju läbi taimede produktiivsuse ja BD muutuste. Tugevasti mõjutati nematoodide ohtrust ja mükoriisset kolonisatsiooni, vähem seente ja bakterite elurikkust. Suurenesid N2O emissioon ja P leostumine. 
AM-seente realiseerunud mitmekesisus suurendab prod. Statistiliselt eemaldati erinevate liikide efekt eraldi.
Hymenochaetales: Phellinaceae ja Inonotaceae. Mikroperekonnad leiavad end mol meetoditega õigustatult. Coltricia spp + Coltriciella spp mood monofüleet rühma Pyrrhoderma, ning (Hyphodontia + Schizophoraga)
13C PLFA: olulisim puisniidul puu all vs eemal; vähe mõjutas fenoolide lisamine, tugev mõju männiokaste lisamisel. Fenoolide lisamine stimul eriti seeni13C PLFA: olulisim puisniidul puu all vs eemal; vähe mõjutas fenoolide lisamine, tugev mõju männiokaste lisamisel. Fenoolide lisamine stimul eriti seeni
mullaseente (attiivsete ja inakt -rDNA põhjal) diversiteet sõltub mitte taimede liigirikkusest, vaid unimodaalselt mullaressursside rohkusest. Taimede liigirikkus mõjutas koosluste struktuuri, ent see efekt oli väheoluline. Domin Epicoccum sp, Capronia sp, Agaricales sp, Mortierella sp, Metharhizum sp, Fusarium sp. Teiste hulgas ka EcM ja endofüütsed seened, AM-seened
eri peremeestel: spetsiifikat ja peremehe-eelistust pole. Kultuuri ja otsese sekv põhjal väga erinevad tulemused
supresseerib ECM puuseemikutel
Lepp vs Pseudotsuga WA: kattuvaid liike 3, ent need ühel peremehel singletonid; ensüümide aktiivsus Acid phosphatase kõrgem lepa seentel kui PsTsuga seentel. Haruldastel liikidel samasugune ensüümide rohkus kui dominantidel lepal või väiksem PsTs puhul. Arv lepp on valinud endale P-efektiivsed partnerid evolutsiooniliselt
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
mütseeli eristamine ECM seentest
läbivoolusüsteem konstantse kasvukiirusega
Seened: Leotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes domin. Kandseentest domin Agaricales, Aphyllophorales, Boletales. Sesoonsed muutused esinesid klassi-ja madalamatel takson-tasemetel. Mullastikus suhtes erinevus hõimkonna ja alamhõimkonna tasemel 
mõõtmise võimalused laboris ja in situ: membraanide kasutammine, quantum dots; siiani mõõdavad kõik tehnikad ensüümide pot aktiivsust ehk Vmax; temperatuuritundlikkus kõigil protsessidel, laborite vahel pole võrreldav
Phialophora finlandia (Cadophora finlandica hiljem) ja Phialocephala fortinii kirjeldused - erinevus Phial dimorphosporast; Chloridium paucisporum (hiljem = C. Finland.). Määrati P. Dimorphospora (Richard ja Fortin) Ph. Fortiniiks - arv. = Melini MRA. Chloridium ja Phialophora finlandia mood ecm
keskkonnaproovide sekveneerimine 16S rDNA ja kimääride teke: sagedasem, mida sarnasem DNA, mida pikem loik, mida lyhem polymerisatsiooniaeg, mida suurem tsüklite arv; CHIMERA-CHECK programmile viited
Cryptosporiopsis on pms Pezicula ja Neofabraea anamorfid. Esinevad tammel, haaval ja ka Ericaceael ilma ErMta. endof Populuse juurtes, mitte-patog.
Helotiales: LSU + SSU +5.8rDNA. Geoglossum-Sarcoleotia on teistest palju basaalsem haru. Rhytismatales ja Lophodermium-Pilidium on võimalikud sõsarrühmad Helot ss-le. Erysiphales paikneb Helotiales ss. Sees. Helotiales ss. Esindab kõikvõimaliike troofilisi vorme v.a. samblikke
OrM: mykoriisadest seente isoleerimine ja seks faasi indutseerimine ning kirjeldused: Thanatephorus spp, Ceratobasidium spp, Tulasnella spp, Sebacina vermifera
Muciturbo: hüpogeiliste viljakehadega ECM Pezizales: teleomorfi ja anamorfi iseloomustus, kasvavad eukalüptidega, peale põlengut mood viljakehi. Mantel õhuke, HN fragmentaalne. Sarn Ruhlandiella. Puhaskult sünt ECM paljude peremeestaimerühmadega
OrM: mykoriisadest seente isoleerimine ja identifitseerimine: Caladenia spp. Ja lahedased perek -Sebacina vermifera; Diuris spp. -Tulasnella calospora
Orhideede sümbiondid austraalias: Ceratobasidium, Tulasnella ja Sebacina vermifera. Eri triibustel ja perek pms eri rühmad. Eri taksonitel v erinev spetsialiseerituse tase. Idanemisel spetsiifilisus samuti väga varieeruv
Densospora (syn. Glomus) tubiforme mood EcM, mis meenutab Endogone EcMi: peened hüüfid vaheseinteta, ent mood klamüdospoore. EcM tekkis Eucalyptus, Leptosp, Melaleuca, Pinus kesyia, Quercus ilex, Brunonia (Brunoniaceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Goodenia, Acacia, Pultanaea, Pomaderris, Trymalium (Pom), Thomasia (Sterculiaceae) ja Stylidium (Stylidiaceae) taimedega; alati kaasnes parem kasv peremeestaimel
Thanatephorus gardneri (isolaadid WARH26 ja 0901)(Rhizanthella gardneri OrM partner) mood EcM Melaleucal
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
Sebacina vermifera EcM süntees Leptospermumiga. Isolaat (RT42, C734) mood ka OrM Microtis rara albiinodega, mis jäid ellu. Teised Sebacina isolaadid mood ainult OrM ja olid endofüüdid
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
Endogone, Sclerogone mood ECM. Mõned Endogone liigid mitte-MR; üks spetsiifiline vaid männile, teised v apljud Austreaalia taimedel
Tomentella sp, Peziza whitei, Labyrinthomyces, Elaphomyces, Laccaria, Sebacina vermifera EcM süntees koos Inuleaega (sh Podotheca angustifolia, Gnephosis aff. Skirrophora, Waitzia citrina)
Rhizanthella slateri endofüüt mood ECM eukalüptide, kasuariinide, liblikõieliste ja astrilaadsetega, Rhiz gardneri isolaat1 sarn Sebacinaceae; Rhiz gardneri isolaat2 = arv Thanatephorus spnov gardneri (mood ka ECM eukalüptil ja Melaleuca uncinatal)
OrM: seemnete idandamine juurtest isoleeritud seente abil: Thelymitra spp ja Diuris spp vs Tulasnella calospora jpt. T calospora on parisperemeesseen, mille isolaatidel v erinev efektiivsus seemnete idandamisele. Ei soltu eriti sellest, kas isol sama liigi juurest voi mitte. Muud seened ei stimul idanemistOrM: seemnete idandamine ju rt is leeri ud seente abil: Thely itra spp ja Diuris spp vs Tulasnella calospora jpt. T calospora on parisperemeesseen, mille isolaatidel v erinev efektiivsus seemnete idandamisele. Ei soltu eriti sellest, kas isol sama liigi juurest voi mitte. Muud seened ei stimul idanemist
bakterite diversiteet: lühiülevaade, Curtis2002 kommentaar, bakterite molekulaarne liigidefinitsioon (97% SSU = 70% DNA-DNA reass kineetika); 16S rDNA põhjal ei saa vastust funktsioonidele. PCR põhjustatud nihe ei võimalda obj hinnata B BD proovis
taimelehtede algupära ja segatud olek mitmel tasandil avaldab lagundamisele idiosünkraatilist efekti (efekti pole).
seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
RSA: iga orhideeliik on spetsialiseerunud mingile mesilastolmeldajale, seejuures f.ülogen sarn pole mõju; õietolmu kinnitumiskoht oli veidi konserveerunum; iga perek v alamperek oli spetsialiseerunud teatud seenerühmale (Cerat, Tul, Serendip, Tricharina v Peziza). Ristumine sõsarliikide vahel vaid parapatrilistel, mitte sümpatrilistel liikidel; interaktsioonid tolmeldajatega veavad seetõttu liigiteket; orhideed leidsid sobiva seene ka kaugelt istutusalalt - seega nende roll liigitekkes väike; arv. et seened mängivad rolli orhideeliikide ko-eksisteerimisele
Orhideedel mitmed rühmad on iseseisvalt läinud EcM seentega koosellu, kus on iseseisvalt tek mükoheterotroofsed liigid; Teised taksonid on jällegi putukate petised kas läbi nektari puudumise või seksuaalse petmise (putukaliigi-spetsiifiline), mis on palju kordi tek. Nii maa pealse kui -aluse petmise korral limiteerib petetavate rohkus. Spetsialiseerumine on arv. üks liigitekke mehhanismidest
Boletales poroidsed perek Austraalias ja seosed Aasia ning Lõuna-pooleraga: Boletus, Boletellus, Tylopilus, Pulveroboletus, Phylloporus tihedad sidemed Kagu-Aasiaga -arvab et tulnud Kagu-Aasiast koos puudega. Paxillus -sidemed L-Am ja NZL Nothofagusega. Gyroporus castaneus, Phlebopus portentosus kosmopoliidid
Boletales: er perek Boletus SE aasias v liigirikas. Käib läbi kõigi troop perek orientaalbiogeo.Heimiella on seot eri Fagaceae perek-dega; Suillus troop männikutes ü harv; Tylopilus -Austrealaasias v palju liike. Boletus spectabilis ja B. Xylophilus kasvavad puidul. Paxillust vaid 2 liiki. Pakub et ka Eugenia syn Syzygium mood EcM
Sclerodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik nagu Pisol.; Gyroporus -palju liike N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Boletinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus tropicus on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella on Sclerod sugulane, Chamonixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugulane. Sclerogaster, Octavianina, Wakefieldia mood Octavianinaceae. Calostoma on arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja Diplocystis
evolutsiooniline ökoloogia: sarnasemad liigid sarnasemates kasvukohtades vrd juhuslikuga. Evol superpuu põhjal sõlmede kauguse jr arv indeksid. Toimib vihmametsa puude kohta Borneol. Plottides fül sarnasemad liigid kui juhuslikult regionaalsest liigifondist võetud liigid
AM inokulumi pot on EcM Tsuga aladel väiksem Thuja jaoks. AM kolonis piisavus oli määrav Thuja kasvu jaoks. Tsugal elumusel ja kasvul pole vahet Thuja ja Tsuga laikudes
SCAR markerid Laccaria bicolor N238le. RAPD unikaalsete bändide põhjal. N238 sageli heterokarüootne, monospoorsetel järeltulijatel mõnikord alleel olemas, mõnikord mitte. Enamasti teised Laccaria liigid ei amplifitseeru SCAR praimeritega, teised seened jm organismid kunagi ei amplifitseeru. Saadi kergesti kätte ka mükoriisadest.
Tuber aestivum - inokul tammedel ja sarapuudel saak alates 5 a; import-inokulum vüib olla kehvem; tuleb rohida; pH ja Ca konts peavad olema üle teatud piiri; steriliseeritud muld nakatamiseks parim; mittesteriilne vajab suuremat eoste kontsi.
Stictis ja Conotrema: lihhenis ja mittelihhenis saproobne kottseen on jaotunud samade seeneliikide vahel
Helvella: H. Aestivalis tõestati ITS põhjal, H. Corium ja H. Dovrensis mitte. Lisaks veel 2 Helvella liiki, mida amplif ka Helvella-spets praimerid. Kultiv ei õnnestunud
Heterobasidiomycota: Tremellales, Auriculariales, Sebacinaceae
Sebacinales: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaalselt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, Tremellodendron, Tremelloscypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt Sebacin les: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seo ud perek Geastrum basaals lt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Ve mifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne j  junge mannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epig ea, Tremellod ndron, Trem lloscypha, + ECM + Or . 3. vahepeal S. llantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt 
Sebacinales: palju juure-endofüüte nii Sebacina kui Serendipita hulgas. Leiti Aafrikast ja Eur-st samu tüvesid, mis viitab reostusele. Sebacina-spets praimerid NSSeb1, NLSeb1R, NLSeb2R. Isolaadid juurtes samad liigid kui EcM, ErM ja OrM seentel
taime juurekultuuride tegemine Agrobacterium rhizogenes abil
OrM: Goodyera ja Liparis idanevad mullas ja huumusel paremini kui puidul, Tipularia ainult puidus, ent mitte steriiltingimustes. Liparise kasv värskepuidusöötmel koos seenega parim. Goodyera idanemiseks sobivad paremini täiskasvanust eraldatud seened kui protokormiseened. Goodyera kasvu stimul ka mitmed temalt mitte-isol seened. Tipularia protokormidel, mükoriisadel ja CWD-l sama 14C muster
 AM vs juurepatogeenid: ülevaade. LOENGUD
andmete säilitamine arhiivides on eelistatum kui artikli kodulehtedel, kodulehel või oma arvutis. Viitab ka mitmetele metaandmete standarditele. Andmete arhiv vajalik, et 1. ülehinnata tulemused, 2. meta-analüüs; 3. uued üsimused; 4. suurem tsiteerimine ja kasu; 5. uued õpetamis ja õppimisvõimalused; andmekadude vähend. Vaja kasut DOIsid ja neid andmete kasutamisel ka viidata!
nisi konservatism: ülevaade testimisest, LK-st, toiduahelast, invasiivsetest, kliimamuutusest; priorittediks ajaline konserv., parasiidi-peremehe seosed, pos liikidevahelised seosed; NC põhjustavad tegurid
evolutsioonilise ökoloogia arendus, fülogeneetilise nissi säilitamine. Taksoni levikut mõj algne ökoniss, algne levik, nisi konserveeritus, võime nissi laiendada, taksoni vanus. Paljud klaadid tek troopikas ja üksikud levinud bor vöötmesse. Vanasti troopikat rohkem, paljudel puuduvad adaptats-võimalused külmemaks kliimaks, troopikas rohkem aega liigitekkeks ja segeli suurem evol-kiirus
juureseened rohumaadel: PDA isolatsioon, morf + ITS sekveneerimine: liigirikkus, BD (Brillouni indeks: LINK VABAVARALE) erinev sesoonselt ja erikasutusega rohumaadel. BD suurem märtsis-mais (kui liigirikkus suurim ja domin Fusarium ja DSE sp1 olid vähe). Liike vähem ja dominantsus suurim jaanuaris, septembris. Fusarium eelistas jaanuari, septembrit ja kõrge häiritusega mulda. DCA lõi lahku eelkõige mullatüübi, mitte kuu järgi
Phialocephala dimorphospora (mantliga endof, stimul kasvu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii (steelis, lagund rakke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Phialophora finlandia (ektendoMR, stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (ektendoMR stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM). Mitmed peremeestaimed: mänd, kuusk, kask
ektomükoriisa püsimine probleemid: vastastikuse altruismi hüpotees -lükati ümber, positiivse tagasisidemega koosolemine (Perry et al 92 hüpot); grupivalik, sest sama taimeliigil otsesed järglased pms läheduses; taim ei suuda kontrollida mida seen mullas teeb; seent huvitab maximis fotobiontide arvu; taim kindlustab end kõikvõimalike kk-muutuste jasuhtes ja optimis kasvu heterog kk-s, võimaldades võimalikult rohket sümbiontide hulka
sümbioosi sh mükoriisa evol püsimiseks kõlbavad lisaks vertikaalsele ülekandele ka horis ülekande erijuhud: kui peremees saab valida paljude sümbiontide hulgast parimaid ja halvemaid minema peksta, kui sümbioos on mõlemale kasulikum pikemas perspektiivis; kui on suur ruum ning tugev looduslik valik, samas head levimistingimused
Trechispora alnicola -parasiteerib nurmikal ja moodustab noiaringe murul
laguneval kuuse ja männiokastel. Männil domin seenel ja kuusel bakterid, hiljem hakkavad bakterid enam domin. Mikroobide biomass suureneb ajas. 
Epacris AUS: kultuuris domin Helotiales, leiti ka Cenoc-basaalne takson
kottseened maksasammalde endofüütidena Antarktikas
Sclerodermatineae - arv /scler-pisol linidz tek 66 (50-90 err) MAT Aasias. Arv Aasias tek ka Astraeus; SE-Aasias Calostoma, Gyroporus, Diplocystidiaceae; Aasias või SE Aasias Pisolithus ja Scleroderma perekonnad; ürgne peremees Pinaceae, Fagales, Fabaceae või Salicaceae
Kanada arktikas paljudel EcM ja AM taimedel: dominPhialocephala fortinii, P. Sphaeroides, vähem Leptodontidium orchidicola
16S rDNA: >30000 probe, väga tihedasti, 20 bp; Täpne protokoll; parimad matchid organismiga, mille DNAga langeb 100% kokku. 100% tulemused ka 2 organismi DNAde segust; võrreldavad tulemused keskkonna DNA kloonimisega, v.a. Andmebaasis mitteleiduvad liigid
18 eri patogeeni (viirused, bakterid jt) spetsiifilised mikroarrayd: Probed 20 b, varustatud ka 1valepaard-kontrolliga. Disainitud fragmentidele kogu genoomis. Sihtmärk PCR-DNA, 50 b pikkused fragmendid
eksootiliste patogeenide levik troopilistes metsaistandekes. Nende kahjustused kohalikel puudel, kohalike seente adapteerumine eksootiliste puudega ja tagasileviku ohud
Uus-Meremaa biogeo: paljud NZL taimeliigid on hiljuti sinna levinud, radieerunud ja edasi levinud. Arv ei levitud tuulega, vaid üle vahepealsete saarte või mööda Antarktikat. Paljud AUS, PNG ja antarkt saarte külmataluvad alpiinsed liigid pärin NZL-st. Graduaalset levikumustrit paljuski varjutavad väljasuremised. Tuulega võivad levida v väikeste seemnetega taimed nii mööda läänetuuli, aga ka vastu koos tsüklonitega. Ka lindudega transp oluline
Lycopodiaceae sporofüüdid ja gametofüüdid mood AM. Gametofüüdid on mükoheterotroofid ja seonduvad vaid nende Glomuste rühmadega, mis ka eelnevalt on teada seonduvat mükohet taimedega
pilliroo juurtes kultuur + sekv ITS; juurtes suurim BD kuival pinnal (Cylindrocarpon, Trichoderma), nii kival kui märjal juurtes (Bjerkandera adusta, Arthrinium); lehtedes ja vartes vähe seeni. Risoomis Trichodermat pole) 
AM mol BD pilliroo juurtes: kas praimereid nii tava-Glomustele kui ka spetspraimerid eristunud rühmadele. Leiti 35 liiki, sügiseti rohkem kui muul ajal; andmete võrdlemisel kas Chao1 ja ACE liigirikkuse hindajaid. AM kolonis vaid taimi, mis kasvasid kuivemal pinnasel. Ühes Taimes 6-10 liiki
taime lehtede ja juurte ökomorf: okaspuudel juured jämedamad pms seenmantli võrra! Välja toodud seenmantli paksused liikide kaupa., juured leht ja okaspuudel samaelaised, ent lehed okaspuudel pikaelaisemad, v.s. lehisel; SRL suurem lehtpuudel. Juured vahtral eriti pikaealised - 2.5a
Amanita thiersii on saproob (vb ka lähedased liigid armillariiformis ja nauseosa) oma kasvukoha ja C-ühendite kasutamise ning 13C poolest. Kasvab rohumaadel, kus soodustab rohttaimede kasvu
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
EcM amanitadel on kadunud geenid CBH ja paljudel vähem endoglükanaase; proteaasid samal tasemel. Katsed söötmetel andsid sama tulemuse. Ka kõigil teistel EcM rühmadel on CBH puudu vrd lähedaste saproobsete rühmadega
Tylopilus subgen Roseoscabra: uued liigid ja biogeo: sage AUS ja E-NA (puudub W-NA-s). Arv tek Põhjapoolkeral ja alles pleistotseenis liikus SE-Aasia ja PNG kaudu Queenslandi, vahetades Aasias peremeestaimi. Siiski on tundmata PNG-s! Eur-s arv. väljasurnud
atmosfääri mikroobid: dormantsed aga v paljud ka aktiivsed; arvukus väheneb vertikaalselt; suurim tihedus on maismaal
Gnetum -v vana rühm, mis säilis L-Am ja viimase 47-13 MA jooksul levis arv merevee kaudu Aafrikasse ja sealt jällegi meritsi üle India ookeani SE Aasiasse. Autorid seostavad seda suurte meretasemete kõikumistega 47-4 MAT Gnetum ja Welwitschia eraldusid umbes 130 MAT, Gnetales ja Pinaceae umbes 275 MAT
Petri tass
mikroobide liigirikkus-ala suurus väikesed z-väärtused tulenevad eelkõige tuvastamata haruldastest liikidest, mis moodustavad pika saba
xxx, strateegiad, mädanikutüübid, massikadu kasel, männil, definitsioonid
Caladenia: palju liike, mille OrM seened kuuluvad Serendipita-Sebacina hulka
taimede molekulaarne evolutsioon on troopikas keskm 2x kiirem kui parasvöötmes. See ei sõltu liigitekke kiirusest, ent võib olla seotud mutats-kiirusega (geenitriiv) ja troop pop-de väiksusega
juuretippudest leiti väga palju EcM-kaaslevaid seeni (25, millest 23 Helotiales)
JPN kõrguse kasvades AM BD ja kolonisats väheneb
klaasist: 35*25*1,7
280*150*15
Cymbidium spp Hiinas assots Ceratobasidiumiga, mille kolonis potikatsetes stimul taimekasvu
mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele
puudel Etioopias AM
Podocarpus ja Juniperus erinevad AM-seente akumul liigirikkuse ja AM koosluse struktuuri poolest Etioopias
mitmekesisus Prunus africanal: v palju Glomus spp, 1 Archaespora sp; teisi ei olnud arv praimerite tõttu
kolonisatsioon palju kõrgem luite vs segamännikus
Rododendroni varis lagun aeglasemalt kui lehtpuudel ja sisald rohkem tanniine. ErM juured said rododendroni pinnaselt paremini kätte N ühendeid kui EcM ja AM taimed - tegu nii suurema SRL kui ErM seentega arv. 
Rhododendron maximum ErM seened metsas: pms Helotiales,,Capronia ja Serendipita vähem ka EcM-seeni, Phlebia ja Mycena galopus. Juurtest identifitseeriti palju lakaasi-sarn peroksidaase
Gaulthria: MR diversiteet 2 kasvukohatüübis (sama; 4 MR ja kultuuritüüpi)x
juure- vs risosf vs mulla seente BD hernel: juurtis vähim, mullas rohkem; kooslused muutuvad haigetel taimedeljuure- vs risosf vs mulla seente BD hernel: juurtis vähim, mullas rohkem; kooslused muutuvad haigetel taimedel
Mulla ja mikroobne C, N, P suurenevad pooluste poole; maailma keskmine mulla C/N=17 ja N/P=17; Suurim C/N/P tundrates, boreaalsetes metsades ja märgaladel; C, N, P mikroobides väheneb eksponentsiaalselt mullas sügavuti
Ceratobasidiaceae1 ja 2 linidzid mood liigiga Platanthera minor ja puudega mükoriisat. EktoMükoriisa süntees Cerat1 linidziga
Chamaegastrodia sikokianalt eraldatud Ceratobasidium mood potis EcM Abies firmaga
Hebeloma, Lacc, Lact, Russ mariae, Russ nigricans, Sclerof, Suill, sünt koos Pinus densifloraga. Fail: Morchella esculenta, Lepiota, Collybia confluens, Clitocybe gibba, Chalciporus jpt saproobid ja EcM seened  Eripära, ECM ja vK inokulaat, aeg
Monotropastrum humile assotsieerub väga paljude Russula ja Lactariuse morfotüüpidega JPN eri paigus
mitmete võrdlus
sarnane inokuleerimine vrd ECM seentega, fakultatiivne mükotroofsus kolb, edasi pott
ruderaalid, kasvukiirus erinevatel lämmastikuühenditel
Phialocephala vs ECM vrd Ericaceae lähedus
Cephalanthera falcata assots tomentella-thelephora paljude liikidega ja ühe Russula liigiga
Cephalanthera falcata: reintrodutseeritud orhideedel kasvavad pms Tomentella ja Russula liigid. Taimed jäid ellu kõige valgemates tingimustes
mangroovidel CHN. AM kolonis madalam sügavamal vees; liikide määramine mudas olevatest eostest
Rhodactina gen nov. Hypog Boletaceae atp6 põhjal. Chalciporus on basaalne Boletacaele, Paxillaceae eraldi (sellele basaalne Hydnomerulius pinastri); Sclerodermataceae eraldi ja Suillineae eraldi
mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB
Phylochip vs Geochip: fülog BD ja funktsionaalne BD vähenevad Antarktikas pooluse suunas; omavahel korrel; Manteli testi uudne kasutamine võrdlemaks Phylochipi ja Geochipi andmeid. Phylochip võtab dominante ja sõltub ikkagi PCR ja DNA eraldimise kõrvalekalletest; Phylochipi ja Real-Time PCR andmed ei klapi
Phialocephala fortinii Asparagus officinalisel: PILDID, arv -patogeeni ja kommensaali vahepealne; penetratsioon juurekarvade kaudu paisunud apressooriumi abil 7-10 p peale inokuleerimist. Mikrosklerootsiumite teke ja sisald. palju polüfosfaati ning glükogeeni, mis arv. taimest saadud
Cypripedium, Paphiopedilum CHI assots kitsa ringiga Tulasnelladest. Eri liikidel seened kattuvad vähe, eri perekondadel üksikute eranditena. Juurtest otse kloneerimine ITS + mtLSU
Apostasia, basaalne käpaline, eriliigid seotud väga kitsa ringi Ceratobasidiumi ja/või Botryobas liikidega (A. nipponica eri paigus kindla Cerat liigiga)(sõsarperek Neuwiedia seot Tulasn-BeratoB) - seega arv SeratoB on orhideedega primaarselt seotud. 
mikroobide PLFA mitmekesisus sõltub taimede biomassist, mis omakorda on seotud taimede liigirikkusega Tilmani plottides; samas muutused mikroobikooslustes ei korreleeru ühegi taimeliigi ega funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadelmikroobide PLFA mitme esis  sõltub taim de biomassist, m s om korda on seotud tai ede liigirikkusega Tilmani plottides; sa as muutused ikroobikooslustes ei korreleeru üh gi taimeliigi eg  funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadel
Carbomyces New Mexico kõrbes -EcM taimi pole teada ja eluviis teadmata
mikroseened: peale preeriramulla kuumutamist domineerisid Podospora, Trichoderma, Penicillium. 70*C ja 85*C vähendasid oluliselt liigilist mitmekesisust. Ka tuha lisamine vähendas liikide arvu
fungitsiidid parasiitide vastu liigispets MHB d=5*18; vermikuliit
troopikas sõltuvus mükoriisast ja AM kolonis vähenevad sukts staadiumitega. Mida väiksem on seemne mass, seda suurem on sõltuvus Amst ja seda suurem on kolonisatsioon
troopikas sõltuvus mükoriisast ja AM kolonis vähenevad sukts staadiumitega. Mida väiksem on seemne mass, seda suurem on sõltuvus Amst ja seda suurem on kolonisatsioon
Corallorhiza trifida juurest isoleeritud kandseen mood EcM männil. Uuemate uuringute andmete põhjal on tegu Tomentella liigiga
Orhideed: fotosünt orhideede juurtel pms Ceratobasidium, Thanatephorus=Moniliopsis, Tulasnella (+ 2 Sistotremat). Orhideede seemned idanesid metsakõdu all sama halvasti kui laboris, v.a. Üksikud erandid. Need, kus idanemine toimus, tihedad pelotonid. Seal isoleeriti sarn seened + suht sageli märgati ka pannaldega kandseeni; Ceratobas isolaadid tootsid tsellulaasi ja PPO, Tulasnellad vaid tsellulaasi; Tulasnella, Thanatephorus ja Ceratob v harva patogeensed EcM taimedele ja AM-taimedele kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnudOrhideede seemned idanesid metsakõdu al  sama halvasti kui laboris, v.a. Üksikud erandid. N ed, kus ida emine imus, tihe a pelotonid. Se l isoleeriti sarn seened + suht age i märgati ka pannaldega kandseeni;
Mycosphaerella graminicola: vt pealkiri, levikutsenter Lähis-Ida
Rhododendron Hiinas: pms kottseened isoleeritud. Vaid pooled fülotüüpidest mood katseliselt ErM. Phialocephala fortinii ja üks kandseen mood mõnikord coile meenutavaid struktuure
Sordariomycetes: Lulworthiales+Xylariomycetidae+Hypocreomycetidae+Sordariomycetidae. Algne eluviis arv parasiitne, kust hiljem mitmeid kordi tek mükopar, saproobsed, soolavee, putukasümbiontsed rühmad
dot blotid üksikute oligoprobede (15-18 nu) iseloomustamiseks. Ekstraheeritud 16S rRNA; Sulamistemp ja dissots-temp definitsioonid; vältida tuleks degenereeruvate ja inositooli sisaldavate praimerite kasutamist
bakterid mullaprofiilis: 18S RFLP+sekv. Ülakihis liikide ja fülogen diversiteet ning liigirikkus palju suurem, domin pole; all tugev domin, domin ka üksikud fülogen rühmad
1/D, lognorm alfa: bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsusetabakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
kasutamine mikroobide tuvastamiseks, ka keskkonnaproovidest. Ülevaade, soovitused: parim 19bp oligod >1 bp valepaardumise, soovit otsas, VIITED; fülogeneetilised arrayd, funktsionaalsed ja kogu-genoomi arrayd
ISSR e SCAR mikrosatelliitmarkerid (3) Suillus grevillei jaoks -3 markerit ei võimalda kõiki indiv eristada, eri kodominantsed markerid on lokaalselt tugevasti agreg -arv eosed levivad mõnikümmend meetrit. Samas 700 m kaugusel olevad popid pole üldse eristunud -arv geenivah esineb järkjärguliste lühikeste eoste levikutena
süsinikuringe. Väga palju C mullas glomaliinina, mis on väga pika elueaga
Helotiales endofüüdid Deschampsial ja Ericaceae liikidel suures osas kattuvad. Mõlematel liikidel parandasid endof N omastamist, k.a. Ph. Fortinii
Pyrolaceae (40-83%) ja Orchidaceae (Platanthera leucostachys: 25-32%) mitmed liigid on N-miksotroofid, kuid mitte C-puhul (v.a. Orthilia secunda v varjukas metsas: 28%). Ei korrel valgustingimustega. Pyroloidid seotud paljude eri EcM seentega -pms Piloderma, Pezizales, Thelephora-Tomentella). Arv C saamiseks on keerukamad viisid ja esineb C kaotusi vrd N-gaPyrolaceae (40-83%) ja Orchidaceae (Platanthera leucost chys: 25-32%) mitmed liigid on N-miksotroofid, kuid mitte C-puhul (v.a. Orthilia secunda v varju as metsas: 28%). Ei korrel valgustingimuste . Pyroloidid seotud paljude eri EcM seentega -pms Piloderma, Pezizales, Thelephora-Tomentella). Arv C saamiseks on keerukamad viisid ja esineb C kaotusi vrd N-ga
Corallorhiza trifida on poolmükoheterotroof (52% N ja 77% C seente kaudu), ent on spetsialiseerunud vaid Tomentella liigile
geneti tihedus ja paiknemineseente võitlus, konkurents pindsteriliseeriminetaimekasvu mõõtmine( ja analüüs)ECM inokuleerimine (ja kasvatamine)ECM eraldus, säilitus
juurtes Populus deltoidesel bakterid ja seened: 454 LSU. Juurtes oli palju Actinobacteria. Baktereid juurtes mõjutas sesoonsus, seeni mitte. Bakterite ja seente kooslus korreleerus 6%
ammooniumi oksüdeerijad on mullas enamasti arhed, mitte bakterid: 454 metatranskriptoomi uuring
454: eri praimerid ITS2 seentele, trnF plastiididega eukarüootidele, SSU kõigile. Univ-praimer on paljude hälvetega ning ei oma piisavalt resolutsiooni; Soovitavad kasutada altern univ-praimerit parema resolutsiooniga. Leidsid takson-spetsiifilised thresholdid eri organismidele ja markeritele
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
seentekooslused Sveitsis 700 km2 alal 200 alal: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fülogen beta-BD korrel taimede funktsionaalse beta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seenekooslust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeru
Lyman liustiku alt vabanenud alad: enim Hypocreales ja Mortierellales ja Helotiales. Seente elurikkus ei muutu liustikust kaugenedes, ent bakteritel väheneb. Seente elurikkust ja koosseisu mõjutas eri taimede lähedus vähem kui baktereid.
metabarcoding vs barcoding: vaja standardiseeritud lähenemist. Markereid peaks olema mitu, üks neist ametlik triipkood; markerid peaks olema kindlasti liigi-tasemel resolutsiooniga, sest muidu magatakse maha patogeenid jm, olulised taksonid; Markerid peavad olema soovit. aligneeritavad et kasutada fülogeneetikas. Soovit tekitada standard lahendused bioinf analüüsiks ja OTUde nimetamisel, et oleks võrreldavad.
metagenoom mikroobidel vs mulla soojendamine 2 kraadi võrra: denitrifikatsioon kasvab, geenide suht G+C content kasvab, CO dehüdrogenaas, respiratoorsed geenid kasvavad, bakterite ja seente hõimk muutused väikesed
metagenoomika ja amplikoni-põhine diversiteedianalüüs, metatranskriptoomika vs. Array-põhised tehnoloogiad (Geochip, Phylochip). Avatud meetodite puhul uute hõimkondade ja metabolismiradade avastamine. Amplikonipõhistel on probleem madal reprodutseeritavus ja kvantitatiivsus. Funkts-geenide analüüsi takistab praimeri disain. Shotgun võimaldab assembleerida täisgenoome dominantsetest organismidest; Array puhul geenide/organismide sarnasus. Suht-ohtrus vs. abs ohtrus. Pushib oma arraysid
metagenoomika vs amplikoni-põhine: 64-spp bakteri mock-comm, kus kõigil genoomid sekveneeritud!. 454 puhul selge GC hälve, ent Illuminal mitte. Metagenoom andis ka vasteid muudele Bakt hk-dele. Amplikoni-põhisel analüüsil kasutati 3 eri barcode SSUs. Mõnel väga tugev primer bias, mis seostub mismatchiga, ent teistel mismatch-seost pole. Vähim-kallutatud ülevaate annab Illumina-põh metagenoom.
metagenoomika vs amplikoni-põhine: veeproovid. Metagenoom saab kätte palju rohkemate hüimkondade ja perek 16S regiooni vrd amplikonidega. Bakteritel 0.1% kõigist geenidest on rDNA. PCR-põhised ja metagenoomiandmed pole omavahel võrreldavad ning ka 454 ja Illumina andmed pole võrreldavad. Väidet PCR alahindab haruldaste liikide ohtrust vrd metagenoomiga. 
mock community: suurem sekveneerimissügavus suurendab täpsust, replikaatide sarnasst ja beta-diversiteeti. GC-content mängib rolli proovide konkureerimisel NGS analüüsis. Soovitavad mitte kasutada Sobs, ega estimatoreid, vaid mitteparameetrilist Shannoni ja Morisita-Horni indeksit, mis ei sõltu sekveneerimissügavusest. Uued praimerid Bakteritele ja Arhedele
NS31-AML2 454 vs TRFLP: tulemused kvalit ja kvantit sarnased, ent pyro oli tundlikum ja andis märksa rohkem OTUsid. Taimeliigid ja mulla vanus määravad suure osa AMF kooslusest, ent nende osakaal jääb ebaselgeks
Ruumenis: bakterid, arhed, ciliaadid, seened. paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.
pH määrab bakterite BD (unimod pH6-7) ja koosluse struktuuri
preeriamullas. ITS1 praimer ei kõlba. Esindatud kõik seente hõimk: kottseentest (41%) domin Onygenales, Pertusariales, Pleosporales, Hypocreales (Helotiales ja Pezizales 2%); kandseentest (54%) Agaricales, Cantharellales ja Atheliales. Liigirikkus ja BD vähenesid sügavuti; 25 OTUt rohkem pinnapoole, 8 OTUt eelistasid sügavamat mulda. 600-1000 sekventsi proovi kohta pole piisav
pH tõus suurendas liigirikkust ja DNA biomassi lokaalselt. Eri bakterirühmadel erinev pH optimum; mõj ka kooslust
segu-DNAst ei peegelda kvantitatiivset aspekti kuidagi. V suured erinevused LSU ja SSU vahel; kui mingit liiki võtta kordades rohkem, ei peegeldu see pürode arvus; 0.6% sekventsidest kimäärid; suutis eristada ka sarnaseid liike kui liikidevah erin > liigisis erin; liigisis var polnud pürosekv artefakt. Arvatav liigirikkuse alahinnang suht madal; kvantit ebatäpsus tuleneb arv PCR probleemisest; soovit kasuta väh 2 PCRi ja väh 2 rmtk ning kvantiteedi määramiseks kasutada madalaimat näitu(???)
vanades andmetes liigselt OTUsid kuna klasterdamismeetodid soosisid seda. Soovit single-linkage eelklasterdamist ja average-linkage klasterdamist ,Pikka saba see siiski ei vähenda. Paljud singletonid on mitte-target lõigud genoomist; kimääre väga vähe, vead olid sekventsides ebaühtlaselt jaotunud; multi-seq aligneering tõstab samuti OTUde arvu vrd paarikaupa laigneeriniguga; >90% artefaktsetest OTUdest olid singletonid, ent esines ka üksikuid doubletone ja tripletone!! Kimääre+kontaminatsiooni 0.03%
Tedersoo L, Bahram M, Põlme S, Kõljalg U, Yorou NS, Wijesundera R, Villarreal-Ruiz L, Vasco-Palacios A, Quang Thu P, Suija A, Smith ME, Sharp C, Saluveer E, Saitta A, Ratkowsky D, Pritsch K, Riit T, Põldmaa K, Piepenbring M, Phosri C, Peterson M, Parts K, Pärtel K, Otsing E, Nouhra E, Njouonkou AL, Nilsson RH, Morgado LN, Mayor J, May TW, Kohout P, Hosaka K, Hiiesalu I, Henkel TW, Harend H, Guo L, Greslebin A, Grelet G, Geml J, Gates G, Dunstan W, Dunk C, Drenkhan R, Dearnaley J, De Kesel A, Dang T, Chen X, Buegger F, Brearley FQ, Bonito G, Anslan S, Abell S, Abarenkov K. 2014. Global diversity and geography of soil fungi. Science 346: 1078.
bakterid vs CO2, temp, põud: rikkus sama, ent põud muudab tugevasti koosluse str.
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Cephalanthera longifolia albiinod vs FS taimed -kolonis Tomentella-Thelephora liigid, mille poolest albiinod ja FS isendid ei erinenud; lisaks Ceratobasidium, Helotiales, SordM ja mitmed erinevad EcM seened. Albiinodel kõrgem N konts ja d13C; paljudel orhideedel N ja vähematel C miksotroofsus
Bakterite mass-sekv planktonist: 516 OTUt (algselt 1067, millest enamus olid kimäärid). Barcoding kriteerium 99%, prooviti ka 98% ja 97%,ent erilist vahet polnd
liigisisene antagonism
omavaheline asetus, mikroskaalas, konkurents, kooselu
bakterid ja seened. DGGE. Bakterid väga mitmeklesised, sügavuti liigirikkus väheneb; seened liigivaesed, sügavuti liigirikkus väheneb. Seentel 18S rDNA, Kowalchuk 1999 praimerid ja metoodika
DS jaoks:pikk
Malaisias kolonis väiksem raiutud aladel. AM tek ka Intsia palembanical. Euroopast sissetoodud AM inokulum põhj palju suuremat juurdekasvu kui kohalikud AM seened. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. Int ia palembanica saab EcM seen d kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakatumine juba 1 kuu pärast idanemist. Tuubidega eraldatud idanditel ei tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kontakt elus juurtega v oluline nakatumiseksIntsi  palembanica saab EcM seened kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakat mine juba 1 kuu pärast idanemist. Tu bi ega eralda ud idanditel ei tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P vä t tasem te juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kont kt el s juurtega v oluline nakatumiseks
Malaisias: kolonisatsioon suurem puutumata>valikraiega>lageraiega aladel nii kohapeal kui potikultuurides; samas spooride produktsioon suurim valikraiega alal tugevas korrelatsioonis ECM kolonisatsiooniga (Intsia)
Amherstieae (GilbertioD, PellegrinioD, Julbernardia, Brachystegia, TetraBerlinia, Microberlinia, Isoberlinia, Berlinia, Paramacrolobium, Anthonotha, Monopetalanthus, Aphanocalyx, Didelotia, Cryptosepalum), Detariae (Intsia, Afzelia, Eperua), Papilionoideae(Mirbelieae, Aldina, Pericopsis, Swartzia) mood EcM. Kahtleb raportites, mis on tegelikult valed. Aafrikas olid arv. dipterokarbid olemas enne leguumide EcM teket. 
spooride idanemine bakterite mõjul
kas eri arvu sümbiontide hulk mõj taimekasvu. Teor lähenemine
Sebacina spp: v väiksed genetid, samas juures palju sarnasemad seq kui erijuurtes, Capronia v lokaalne30..60  H2O2 C pronia Gaultherial
bakterite kooslused on häiringutele muutlikud ja toimub ka normaalne suktsess; redundantsust on v raske mõõta. Suurtes kooslustes on portfolio efekt = sampling effect
Kapimaa taimede MR staatus: Ericaceae-ErM; EcM pole; NM -Cryophyllidae, Brassicaceae, Crassulaceae, Proteaceae, Santalaceae, Zygophyllaceae, Restionaceae, Cyperaceae. Erikoidid seal kasvavad läbisegi muude taimedega
taimekasv ja ECM mood parem noortel nulgudel mullal kus orgaanika eemaldatud
Rhizopogoniga inokuleeritud mullas ebatsuugal kõrge N2 fix tase -Azospirillum
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
Pisolithus
Pisolithus
vanad vs noored kultuurid: N omastamine
inimese soolebakterid: väga mitmekesine seltskond. Helicob pylori vähendab teiste liigirikkust
bakterid, arhed ja seened taimede pinnal. Funktsioon, fülogenees, kohastumused, hotspot
Structural equation modelling AM seente kooslustes. AM-seeend mõj muid ökosüs komponente ja seeläbi kk-protsesse kliimamuutustes
lehe-endofüüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, koosluste sarn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS rikkusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .
lehe-endofüüdid: diversiteet kasvab ekvaatori suunas; peremeestaime rühm ja sademed pole olulised. Troopikas OTUdest Sordariomycetes, Dothideomycetes; temp-mets SordM, DothM, boreaalne mets: DothM, SordM. Fülogeneet BD troopikas väiksem kui parasvõõtmes
samblikega seotud seented on fülogeneet allikas taimede endofüütidele. Endofüütide ja parasiitide vahel palju üleminekuid; saproobsuse paljukordne teke eriti parasiitidest ja ka teistest, ent harva vastupidi; VIGA: ei võetud analüüsi mullasaproobe
Hymenoscyphuse kompleksi pole lehtedest kunagi leitud; Cenoc on leitud ka lehtedest. Lehtedes ja vartes on palju samu liike, ent lehtedes siiski ka unikaalseid; endofüüdid suht spets, samas kui epifüüdid on pms generalistid-saproobid; Spetsiifika on pms perek-tasemel; Biogeo: boreaalses liike vähem, ent klasse rohkem; Lihhenikoolsed seened on tähtis allikas endofüütide BDle. Leiab vajadust ühtlustada proovivõttu, DNA analüüsi jms. Troopikas domin SordM (kult-põhjal) on haruldased DNA-põhistes uuringutes; morfotüüpideks jaotamist tuleb vältida
troopikas lehtedel: tähtsus, mitmekesisus. Domin SordarioM ja DothideoM seltsid; entomopatogeenide tähtsustamine endofüütidena: nii elutsüklis kui levikus . Nii patog kui endof seened eelistatult levivad putukakahj kaudu lehtedesse
näited
hirvesitaga: vaja väh 10e6 eost, parem juba 10e7
kahe klaasi vahel EcM süntees
Aasia dipterokarbid on jaotunud mullastiku, valguse ja niiskuse gradiendil. Savanniliigid on mitmeid kordi tek vihmametsa liikidest 2 MA jooksul. Liigirikkaim Borneo, endeeme vähe, v.a. Sri Lankal. Võrreldav bioloogia pöögilistega, kes on arv suurimad konkurendid kõrgemal. Arv er aastatel söödikute saturatsioon on põhj dominantsust uues kasvukohas Aasias. Hübridis harva. Liigiteke allopatriline; SE-Aasia dipterokarbid jõudsid sinna India subkontinendilt hilis eotseenis
Lact brufuselt saadud MHB stimul EcM mood Lacc bicoloriga. 2 tüve 5st induts dihhotoomsete harun teket ilma auksiini osaluseta männil
Arhede kooslust globaalselt ei mõjuta miski peale soolsuse (3%); metaandmete vähesus inh analüüsi; hydrothermal vendid on suurima arhede linidzirikkusega- arv arhed seal tek.; 
C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; 
EcM seenekoosluste uurimisel: Vkde segust erald DNA põhjal ei saa kätte kooslust. PCR põhisüüdlane. Kloonimine+sekv annab >90 klooni puhul 90% liikidest 20 liigi segu puhul, ent T-RFLP v vilets. DNA konts enne PCRi ei mõj, ent tsüklite arv mõj: 20-30 tsüklit - ei saa kõiki liike kätte; 50 tsüklit: tekivad artefakt-liigid arv kimääride läbi. Seetõttu proovide kokkusegamine on halb lahendus
Terfezia claveryi, Terf boudieri: kuivatamine kiirendab eoste idanemist agaril. Idanemine parem askusest valla pääsenud eostel
ECM kultuuristamiseks parim osmiumhappes sterilis vs HgCl, CaClO, H2O2Afzelia africana -tsesa piiniline-ECM süntees õnnestub vaid sama puuliigi alt korjatud seente isolaatidega: Scleroderma spp. Jt
vs juureproov; tuubid: metsamuld: ECM diversiteet
huumuse lisades juurte kasv väheneb, eemaldades suureneb
agaril: ECM vs mikro-ja makrosaprotroofid. ECMküllalt ülekaalus
AM network hoiatab teisi seotud taimi lehetäide rünnaku eest, mille järel taimed eritavad keemilisi ühendeid, mis peletavad lehetäisid, ent meelitavad parasitoide
Amanita muscaria Uus-Meremaal tamme ja kase pargis. Genetid v suured ja kattuvad, samas ka v väikeseid geneteid. Arv A. Muscaria levib ja nakatab ka eostega. Kardetakse Nothofaguse metsade pärast
arv. Et EcM seened ei käitu fakult saproobidena; pakub altern lahendusi mitmetele töödele ja hindab kriitiliselt meetodite puudujääke ning ebatäpsust (ei sobi ABTS), kõdulagunemisjäägid on 3 a pärast lagunemise algust energeetiliselt mittetasuvad; arv et laguens akt tõus EcM seentel kevadel v vanadel puudel on seotud ainete taasomastamisega surevatest kudedest; ka EcM seente genoomides pole tõendeid laguens olemasolu kohta
sagedus ja ohtrus sõltuvad positiivselt genoomisuurusest ja spets funktsioonide olemasolust
eri kõrrelised mõjutavad mullas olevate bakterite ja seente biomassi PLFA jr
mikroobide arvukus suurim niiskes, N-väetamata rohumaal; kevad>talv>suvi>sügis. Seente osakaal vähenes N-väetades
mikroobide biomass suurem prim sukts aladel lepa, Equisetumi ja Rhacomitriumi risosfäärides vrd teiste taimede ja palja mullaga
täpseks rekonstr kõikide liikide olemasolu analüüsis vjalik; liigitekke kiiruse määramine, harude vanuse määramine; näitab et pleistotseenis on liigitekke kiirus peale jääaega jäänud samaks; allopatriline, sümpatriline ja peripatriline liigiteke; raske arvestada liikide levila muutumisega aja jooksul; arv tekkivad liigid peaks asustama eri nishe, ent see pole alati nii; hübridisatsioon kui liigitekke mehanism
DS: anatoomia, värvimine sudan IV-ga, värvipildid; mikrosklerootsiume palju talvel, kevadtalvel; pigmenteerunud hyyfid kevadtalvel ja kuival suvel, hyaliinsed hyyfid kevadel ja kuival suvel; lipiidkehad niiskel suvel ja sygisel 
DSE/Bouteloua. DSE v mitmekesise morfoloogiaga, kolonisatsioonivormid aastaajati erinevad, koloniseerib ka juhteelemente ilma patoloogiliste sümptomiteta, DSE mood v palju lipiiditilku. Pakutakse mutualistlikku kooselu
Illumina masina abil mass-sekv mõlemast otsast; said platoole jõudvaid liigikõveraid. Vigadeparandus kahandab OTUsid 10x
ECM konkurents N, P sisaldus, mass, juurepikkus (Pilod suurendas ainsana N; seente suurem arv suurendas N, P vähe.
inolulumi potentsiaal linnast vs maalt võetud pinnasega, erinev vrd originaal juureproovidega
juured vs lehed Lepanthes orhideel. Mõlemis domineerivad Rhizoctonia-Ceratobasidium? Ja Xylaria ilma oluliste erinevusteta. Seentel ei tähel antagonismi ja väikeses juures või lehetükis võis olla koos 4 eri seent
Scleroderma Gnetumil: parandab P ja N kättesaadavust, seda ka nõrga P-väetamise korral
inokuleeritud tammedel püsivad Scleroderma ja Pisolithus väh 2 a nii tavapinnasel kui kaevanduspinnaselMMN-segu ja ka viljakeh tükkidega (Scleroderma, Pisolithus: v hea %kolonis)
taimekasv vs ECM kolonisatsioon vs eri väetishulgad
liigisisene antagonism
Rhizopogon vesiculosus ja vinicolor: üks R vesic genet ühendab väh 19 puud ja 21 m vahemaal; R vinic genet ühend väh 10 puud ja 12 m . Mõl liigid ühendasid igast vanuseklassist puid omavahel; Ühel puul tuvastati max 8 R vesiculosuse genetit. Networki teooria arendus 
Rhizpogon spp sõsarliigid eri sügavusel
MHBdel väga erinev spetsiifilisus just seente suhtes. Mõni EcM oma stimul ka patogeene (surub peremehe kaittsevõime maha) ja AM seeni
Euroopas jääaegade refuugiumid: eriti tähtsad ilmselt Apenniinid ja-W-Balkani mäed; väidet. Jääaegadel puude pop-d surid P-Eur välja (vb mänd, Salix, Betula mitte), ent pop-d ei levinud pärast jää pealetungi tagasi, sõltudes L-Euroopasse jäänud pop-dest! Euroopasse on alles jäänud need puud, mis elavad üle jääajad ja soojad jää-vaheajad L-Eur efuugiumites!; Eelmistel jäävaheaegadel on mitmed teised puuliigid kaugele põhja levinud, ent praegu refuugiumites vaid. Jääaegadel Eur-s palju steppi kuiva tõttu, mis võib olla teine faktor liikide vähenemisel
Frankia ja peremeestaimede fülogenees ja biogeograafia. Lahatakse kõiki taimerühmi eraldi. Palju avaldamata andmeid.
rRNA vs muud geenid: problemaatika fülogeneesis, praimerid, duplikatsioon jms; puude kalibreerimine: 1 seened-loomad 965 Ma 2 maismaataimed 600 Ma 3 Glomales 390 Ma, 4 septadega hüüfid 390 Ma 5 pannal 290 Ma; 6 imetajate soolesümbiondid 150 Ma, 7 vatsaseened 40 Ma: 4 iseseisvat viburi kaotust; kanseened vs kottseened 500 Ma; pärmidel pungumine sekundaarselt; kands hargn 440 Ma; Lecanorales 240 Ma; homobas klaadid ca 200 Ma, Pezizales suguk 150 Ma
diversiteet, fülogenees, palju gruppe, sekveneeritud LSU. Sh. Sebacinaceae, Phialophora jt
ebatsuuga seemikute koloniseerimine teoste ECM seente poolt palju aeglasem, kui puu inokuleeritud Rhizopogoniga
mullaseente kultuuripõhine + BOX-PCR + sekv diversiteet, mis antagonistlikud Verticilliumile, maasika vs rapsi risosfääris vs bulk soil; 3 ala. Nii eritaimedel kui eri aladel domin eri seente klaadid. Pms kottseened, v vähe kandseeni Trichosporales. BD suurim bulk soilis
Russula brevipesil ei esinenud 230-1090 m kaugustel populatsioonidel mingit erinevust. Arv et see näitab ef näriliste või tuule abil levimist
Russula brevipes: geneti suurus 3-18m
Erica arborea saab mullast ErM seened kätte kui on kasvatatud pinnasel kus ümber pole ammu ühtki Ericalest kasvanud. Erica vs Quercus mullast saadud tüübid olid v suures osas kattuvad. Arv elavad ErM seened kas saproobidena või puude endofüütidena. Kõigil Erica juurtest eraldatud agari-morfotüüpidel esines ErM mood võime. Pms identifitseerimata Helotiales. Puudusid Oidiodendron ja Hymenosc ericae
erikoididele: saavad erikoide MR
tsüaanobaktersümbiondid taimedel ja seentel; Samblikud, Geosiphon, Gunnera, Cycas, sõnajalad, sammaltaimed
 Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
kasulikum kahest AM sümbiondist saab taimelt rohkem C kui seened on ruumiliselt eraldatud. Arv ruumiline stratif võimaldab stabiliseerida mutualismi
taimeliigi mõju mullaloomade ja AM-seente kooslustele on enamikus rühmades oluline: PLFA>Nematod>Enchytr>Acari>Macrofauna. BIOLOG plaadid ja AMF eosed ja Collembola andsid mitteolulise tulemuse. Funktsionaalsus ei muutunud. Ühelgi juhul ei mõj taimede biomass ; koosluse str. Enchytr puhul Lotus ja Plantago olid peremeheks v spets liikidele. Biomassilt: seened>Bact>Vihmauss>AMF>Collembola>Enchytr
metsamuld
Tulasnella spp Cryptothallus mirabilisel, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblasse
OrM: rohelistel orhideedel lai peremeesring: Cephalanthera damasonium: Cortinarius, Inocybe, Tomentella; C. Rubra: Tomentella, Phialophora, Leptodontidium; Epipactis atrorubems: Inocybe, Phialophora, Sebacina, Tuber, Tulasnella, Wilcoxina; Plathanthera chlorantha: Tulasnella, Ceratobasidium, Phialophora; Epipactis helleborine: Ceratobasidium, Sebacina, Tuber; E. distans: Ceratob, Tulasn; E. palustris: Ceratob, Sebacina, Tulasn; Dactylorhiza majalis: Ceratob, Sebacina
maksasamblad: mükohet tek ühel korral EcM Tulasnelladega. Sarn perek Aneura seotud väga lähedaste isolaatidega. Paljud Aneurad jt perek seotud üsna erinevate isolaatidega NM gruppidest. Enamus perekondi seotud Sebacina-Serendipita rühmaga või kottseentega (niisketel aladel, sh rabades)
substraat, mirolaineahjus 90"C korduvaltbiomass
Monotropoidne. eri monotropoidide liigid kitsalt seoutud eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, Rhizopogon, Gautieria. Uurimise pikk ajalugu. Jutustab ümber 19 saj teadlaste töid; PILDID. Mikroevolutsiooni tähtsus spetsialiseerumisele kluum teema. Mükoheterotroofe v paljudes taimede taksonites. Monotropoidide peremehevahetused on v erinevad taimepatogeenide peremehe vahetusest; sõnajalgadel gametofüüdi staadium mükohet; Aratundmismehhanismid ja C transpodi füsioloogia
kandseened ja resupinaatsed vormid: pidev divergeerumine edasitagasi koigis klaadides, sh ka Cantharelloidide juures (k.A. Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina. Selles osas lahkarvamused Weissi toodega. Arv et Ceratobasidium on polyfyleet, aga pohiosa asub kukeseente klaadis. Arvavad ka Sebacinaceae kukeseente klaadi koos Tulasnelladega sarn Bruns1998. Qrv on parentesoomi aukude olemasolu labiilne tunnus: tek ja kadunud korduvalt. Arv on kukeseentel holobasiid tek iseseisvalt. Kantharelloidid on erakordselt labiilse troofsusega seltskond
Boletales EcM harud tek mitu korda pruunmäd-seentest: 1) Austropaxillus, Gymnopaxillus; 2)Rhizopogon+Gomphidius+Suillus) + (Paxillus, Melanogaster) + Gyrodon + (Scleroderma, Pisolithus, Gyrodon, Boletinellus) + (Boletus + Xerocomus + Phylloporus + Tylopilus + StrobiloM, Retiboletus, Leccinum); analüüside põhjal Suillus on tek Rhizopogonist. EcM harudest tek mükoparasiidid jt par.
metüülamiini ja aminoisobutüraadi omastamine ECM parem, raskemetallid mõjutasid ECM-taimi vähemettekasvatatud Paxillus Petri tassis + puu
saprotroofid
AM kolonisatsioon eri suktsess aladel erinev: põllumaj-maadel madalam ning ruumiline heterogeensus kõrge, preerias ja metsas kõrgem ning ühtlasem
Amanita pantherina,rubescens,vaginata; Boletus edulis, luridus, Lecc scabrum, Xeroc subtoment, Lactarius quietus, Russula cyanoxantha, fragilis, lutea, lepida; Sclerod vulgare mood EcM Quercus sp-ga eoste polükultuuridega, inokul-aukudesse lisati ka tanniini või tanbarki; Pluteus cervinus, Lactarius deliciosus, Hebeloma spp, Suillus granulatus ei mood EcM. Kõikide seente mõju taime kõrgusele, diameetrile ja massile oli positiivne. Pseudoreplits disain, n=50. Paljude seente koosinokul andis parema tulemuse, eriti massile, veidi ka kõrgusele ja diameetrileKõikide seente õju taime kõrgusele, diameetrile ja massile ol  po itiivne. Pseudor plits di ain, n=50. Pa jude seente koosinokul andi  parema tulemuse, eriti massile, veidi ka õrgusele ja diameetrile. Arvatavasti mõjus ka inokulaadi lisamine, sest need katsed, kus EcM ei mood, oli taime mass kontrollist suurem
termofiilsetele bakteritele ja arhedele Siberi naftamaardlate õli-vee segus: 16S rRNA: uued liigid, substraadi utilisatsioon
algloomad pärssisid Paxilluse kasvu Petrikal algloomad suurendasid taimekasvu, juurte pikkust ja eripikkust; Paxillus suurendas taimekasvu [P], [N], [Fe], vähendas juurte pikkust, [Mn]
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudeleEcM noored taimed kasvavad par mini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
muld eri lehtpuude alt inokulaarina okaspuudele: sobiv võrdselt sõltumata ECM lehtpuust. Suur vahe ECM tekkes kui distants emapuust kasvas.
Üks Paxilluse tüvi mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamist
P lisamine: seentest oli kasu madalate dooside juures, alates 16 mg/kg muutus NM taim sama suureks ning sisald sama palju P. Descolea ja Laccaria mood viljakehi potis, eriti madalate P lisade juures. VK sisaldasid kuni 70% taime P-st
AUS ja NZL hüpogeilised seened: AUS v liigi-ja perek-rikas, NZL vaesem. Maapealsed sugulased. Sh AUS-sse introduts perek; Pezizales v vähe. Phallales maap VK liigid on tek hüpog liikidest. AUS v palju hüpog endeeme. AUS liigirikkuseks hindab 1278-2450 ja NZL 193-232. Eri rühmade biogeo mustrid. NZL-sse eukalüptidega sisseveetud liigid asust ka sealset NothoF. Eukalüpti istandike seened kogu maailmas. Eoseid levitavad ka lüliJ.
EcM seentest eukalüptile oli kasu vaid siis kui muld oli väga kuiv; muidu kontroll ja EcM taimed samamõõtu. Mida niiskem oli muld, seda vähem mood EcM
Epacris AUS: kultuuris ja juure-DGGE domin Helotiales, ent palju ka kandseeni DGGE põhjal. Helot puhul kult vs DGGE annavad v sarn tulemusi
RhodoD AUS: kultuuris domin Helotiales ja Xylariaceae (NM). Paljud Helotiales (Dermataceae, Hyaloscyphaceae) NM. DGGE juurtest tuvastas %-rohkem ErM isolaate
AUS ErM isolaatidel esineb kitinolüütiline endo-ja eksoaktiivsus, samuti mitte-ErM endofüütidel, kuigi mitte 2 kottseenel (2 kandseenel Agaricalese ja Tremellalese hulgast esines)
Calluna vulfgaris ja Vaccinium myrtillus: sarnased seenekooslused. Erinevused tulevad sisse metsa, vaheala ja nõmme vahel. Domin. Helotiales ja Sebacinaceae. Juurtes üldse v palju saproobseid ja EcM kandseeni. EcM kandseened eriti metsaaladel (29% sagedus kõigist). Cf. Cenococcumi isolaat (95% sarnane) leidus kõikjal palju
Epacris pulchella: 2 taime ErM mitmekesisus: kultuurid (vähem liike) vs sekveneerimine juurest (rohkem). Dominandid ja seega potentsiaalsed MR moodustajad samad, pms Helotiales. Lisaks 1 AM-seen (Arv. Oportunistlik koloniseerija) ja 8-10 kandseent (arv. Saproobid). Kultuuris vaid kottseened
Rhododendronil Austraalias: 3 taime: domin Hymenosc ericae aggr., muud Helotialesed, Xylariaceae jpt kottseened, vaid paar identifitseerimata kandseent. Kult vs juurest sekv annab eri tulemused, ent mitte siiski väga. Juure DGGE annab vähem liike kui kultuuride sekv
veestress , eri seened, Kuusk (Ecm stimuleerib) vs mänd (mõjub vähem)
dipterokarpuselised olid suuremad ja lehepind oli suurem kui lisati kõdu
dipterokarpidel EcM inokul palju kasu kasvu ja ellujäämuse mõttes. Pms Pisol, Sclerod ja Tom tüved
India bio-ja paleogeograafia: Eraldub Aafrikast 160 MAT, Antarktikast 130 MAT, Madagaskarist 88 MAT, Seisellidest 65 MAT, kollisioon Aasiaga 65-55 MAT, lõplikult 42-55 MAT. pidev ühendus Aafrikaga; ei tekkinud erilisi taimi ega loomi seetottu. India polnud seega kunagi isoleeritud nagu varem arvati. Põhja-India oli ilmselt suur poolsaar v palju saari, kustkaudu levisid Indiasse ja Madagaskarile ka Aasia vormid. Naljakad biogeogr ühendused S-Am-ga
Melaleuca levinud AUS-st ja Uus-Kaledooniast SE-Aasiani. Teiste lähiperek -Regelia, Phymatocarpus, Lamarchea, Calothamnus, Eremaea, Callistemon, Beaufortia, Conothamnus levik on palju piiratum. Callistemon on osake Melaleucast. Tasmaanial Melaleuca ja Callistemon. Uus-Kaledoonia Callistemon monofüleet, lähedane N-AUS liikidele. Beaufortia alamsuguk tek vara-paleotseenis v varem
Laccaria sp. Inokuleerimine inhibeeris Thelephora kolonisatsioonimass: mändi mõjutasid paremini Laccaria spp, kuuske Thelephora (mitteoluline)
Bruelheide H, Nadrowski K, Assmann T, Bauhus J, Both S, Buscot F, Chen XY, Ding BY, DurkaW, Erfmeier A,Gutknecht J, GuoD, Guo LD, HärdtleW, He JS, Klein A, Kühn P, Liang Y, Liu X, Michalski S, Niklaus P, Pei K, Scherer-Lorenzen M, Scholten T, Schuldt A, Seidler G, von Oheimb G,Welk E,Wirth C,Wubet T, Yang XF, Yu MJ, Zhang SR, Zhou HZ, Fischer M, Ma KP, Schmid B. 2014. Designing forest biodiversity experiments: general considerations. illustrated by a new large experiment in subtropical China. Methods
Ecol Evol. doi: 10.1111/2041-210X.12126.
kask tsellofaanile, kus kasvab seen
EcM vs AM inokulumi potentstsiaal: aastaajast ei olene AUS. Mirbelia diletata ja Eucalyptus calophylla reageerisid v erinevalt sama proovi mullale, seega arv. Et seonduvad eri liikidega. Tohutu ruumiline varieeruvus 15 m skaalas
inokpot AUS: v tugev ruumiline varieeruvus 10-cm skaalas, mulla häirimine vähendab EcM inokpot Mirbelial, ent mitte Eucalyptil. Arv MR hüüfid olid inokulumiks selles mullas
Boletinellus merulioides: sümbioos täiga (aphid) Meliarhizophagus fraxinifolii, mis sööb saare lehti ja juuri. Seene sklerootsiumid täikolooniate ümber. Arv täi saab peavarjau ja seen suhkruid
86% taimeliikidest mükoriissed, sh 74% AM, 9% OrM, 2% (6000 liiki) EcM, 1% ErMülevaade taimesugukondade ja elutüüpide kaupa: NM pms parasiitidel, karnivooridel, klasterjuursetel, hüdrofüütidel. Definitsioon ja diagnoos EcM ja AM taimedele, ülevaade kahtlastest teadetest -ecm puhul tulenevad pms HN mittetähtsustamisest
Eucalyptus sünt AUS ja Hiinas; eostest ja kultuurist: Amanita, Descolea, Laccaria, Boletus, Pisolithus, Scleroderma, Castoreum, DescoM, Hydnangium, HymenoG, Hysterangium, Mesophellia, SetchellioG, ThaxteroG, LabyrinthoM, ReddelloM. Lisaks obs istandikes kaht kottseent: 1 mood koniide ja oli must; teine mood pisikesi pükniidiume eoskottidega
lepp: seemened sterilis H2O2-veeagar-agarsööde-edasi
vs. 2 ja 4 kuud peale inokuleerimist; vs N-väetamine
Hebeloma sp võrdlus eri in vitro tehnikate vahel-erinevused minimaalsed Hebeloma sp võrdlus eri in vitro tehnikate vahel-erinevused minimaalsed
NH4 oksideerivad bakterid on mõnevõrra erinevad looduslikus pinnases, küntud pinnases ja suktsessioonilisel pinnal
Suillus pungens genetid enne ja peale tulekahju: täielik kontrast-suured vanad genetid asendusid uute väikestega
Rhizopogoni eosed idanevad iga 4 aastaga pärast seismist järjest paremini
vs ECM diversiteet
NE FRA tammikus: domin Tomentella spp ja Russ/Lact spp. Vaid Tom ja Lact spp esinesid mulda pandud puusodis. Cellubiohüdrolaas oli A1 ja A2 horisondis rohke, kitinaas puidusodis. Kõik puidus olevad morfotüübid omasid tugevat kitinaasi aktiivsust, er Tomentella spp.; lakaasi akt puidus minimaalne! ensüümide aktiivsus erines tugevasti nii liigiti kui substraaditi ja interakts. Arv et EcM seentel võib esineda tugev kõdulagund akt talvel ja puidus EcM seened ei pruugi ise lagundada, vaid seda teevad saproobid
Lolium perenne,Neotyphodium lolii vs Listronotus bonariensis (herbivoor) vs Microctonus hyperodae (parasitoid). Mükotoksiinid mõjutavad läbi herbivoori ka parasitoidi elumust ja kasvukiirust. A) ergovaliin B akumul? B) viletsamas seisus herbivoorid?
Neotyphodium-Festuca süsteem. Endof eri tüved induts eri tasemetel konstitut resist ning ka haava-induts-resist. Kohalik tüvi parim. Peale vigastamist on seeneta taimed veelgi vastuvõtlikumad lehetäidele, endof-taimedel tekib tugev lisaresist ning loliini sünt tõuseb 2x. N-väetamine suurendab seenega taimel haava-induts resist teket, kontr-taimedel mitte; samas kontr-taimedel on kiirem biomassi taastamine peale biomassi hävitamist: trade-off
saproobide kultuuride säilitamine agaritükkidel steril dest vees
kasv parem isolaatidega, mis moodustasid rohkelt mükoriisat. Sama tulemus 2 eukalüptiliigilx
biomass Pisolithus: liigisisene ECM moodustamise varieeruvus
Bakterite mitmekesisus mükoriisadel. Eri seeneliikidel polnud erilist vahet
juurte hoidmine füsiol soolalahuses
seente liigikontseptsioonid ja spetsialiseerumine. Autor eelistab morf konts. V sageli morf ja fülogeneet konts ei lähe kokku, eriti allopatrilistel juhtudel. Somaatiline tõrjuvus palju tugevam sümpatrilistel vs allopatrilistel liikidel. Kandseentel presügootne äratundmismehanism, kottseentel postsügootiline (hübriidid viletsad). Seentel peamine liigiteke spetsialiseerumine substraadile, vähe polüploidiseerumise ja hübridiseerumise tagajärjel spets. Aseks liigid tek korduvalt, pms noored ja pms tugevalt spetsialis. Arv. esinevad kompens-mehanismid
Armillaria vs Megacollybia antagonismikatsed
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
 Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad Cylindrocarpon destructans vs Paxillus invol tus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cy > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.
Aafrika kesk-ja lääneosas EcM seentel. Cortinarius, Hebeloma pole teada, Inocybe vaid noortes metsades. Tricholoma, Laccaria, Pezizales pole teada; Zairis 20 liiki Cantharellales, palju Russulales, Amanita, 50 liiki Boletales; Suurim liigirikkus Zairis ja Kamerunis, servade poole vähem. Palju liike kattub, ka Madagaskariga. Omapärased liigid Zambias. Pilvikui on Aafrikas kõikidest sektsioonidest, eriti basaalseid, mida mujal pole teada. Arv paljud Russula liigid on peremehe-spets; 
x
Scleroderma sinnamariensega inokul  soodustab Gnetum gnemon taimede kasvu
peremeestaimed, võimalikud sidemed, seente ja kanarbikulaadsete raskemetallide taluvus: ülevaade
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas
mükorisosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullas
paarumistestid
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidi
Haplomitrum (maksasammal): mükotroofsetel jätketel v tihe AM kolonisatsioon: arbuskulid, vesiikuleid ja longitudinaalseid hüüfe pole; spets unikaalsed seenepaksendid, millel lühike eluiga
household bleach, 15 sek_70%rtanool, 15 sek
hüdrobioloogias peb mikrokosmostega äärmiselt ettevaatlik olema, sest mõjureid on v palju
hüdrobioloogias peb mikrokosmostega äärmiselt ettevaatlik olema, sest mõjureid on v palju
vähene poorsus suurendab bakterite BS väikeses skaalas, kuna pärisb levimist ja konkurentsi
mikroseened odra ja nisujuurtes erineva maakasutusega aladel (kultuur + ITS regioon): odrapõllul ja nisupõllul eri seened, nisul sõltusid sellest kui kaua oli eelnevalt seal nisu või oder olnud. Mida kauem oli nisu enne olnud, seda patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kottseened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnud sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomuga
Rhizopogon: istandikes äsjaistutatud puudele Rhizopogoni spooride inokuleerimine erikontsentratsioonides; parim 10*6/dm2
AM vs ECM
Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alaltRhizoctoni  solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
ECM seened vs Heterobasidion: Paxillus suurim inhibeerija
AM seente metauuring ITS põhjal: 90% fülotüübid - mandritel v palju endeemsust. Biogeo ja taim kumbki mõj r >50 seente levikut
Frankia: mullaolendid, kes fakult asust juuri; mullast ei suudeta siiani isoleerida; 
17 taime juure-endofüüdid ITS: tugev kattumine, 34 OTUt, domin Helotiales. Erikoidset mükoriisat mood vaid mõned Helotailes seltsi esindajad. Samad isendid mood endof Stylidiumil, EcM polnud
Armillaria vs Hypholoma: antagonismikatsed
ECM seened kasvavad paremini 3% agarsöötmel kui vedelsöötmel
Petri tassis vedel MMN
VAM vs ECM kõrgus vs MR eosed
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
bakterite ja faagide kooslused on tugevalt seotud; protistide ja bakterite kooslused nõrgalt seotud; võrgustikud faagide, bakterite ja protistide vahel.
Moneses uniflora, Pyrola minor, P rotundifolia, Orthilia secunda arbutoidse mükoriisaga, sh P. Minoril sageli tugev mantel; Monotropa mükoriisa, Arctostaphylose arbutoidse mükoriisa kirjeldus; Calluna ja Erica carnea erikoidne mükoriisa. Pyrola rotundif eoste idanemise kirjeldus??????
Cenococcum vs teised CWDs CWD: ECM vs NON_ECM
Endogone ECM parandab taimekasvu
Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif, Rhizopogon rubescens parandavad taime kasvu, er Rhiz Kõigi kolme seene inokul ef on aritm keskmine. Laccaria oli algul rohkem, ent vähenes kiiresti Rhiz arvelt
Tuber sp. Endogone flammicorona, Rhizopogon sp: süntees. Rhizopogon kiirendab männi kasvu palju efektiivsemalt kui teised seened
Pyrola ja Chimaphila populatsioonid on vähe divergeerunud. Paiguti väga suured kloonid
EcM seened potoroo sitas: palju liike, eriti kandseened. Peaaegu kõik maasiseste viljakehadega; Zelleromycese eose ornament kadus peale seedimist; kui panna eukalüpti seemikute juurtele, idanesid ja mood EcM väh 7 liikiEostega potoroo sitas: palju liike, eriti kandseened. Peaaegu kõik maasiseste viljakehadega; Zelleromycese eose ornament kadus peale seedimist; kui panna eukalüpti seemikute juurtele, idanesid ja mood EcM väh 7 liiki
bakterite fylogeneesi ja systemaatika probleemid, eriteooriad, kohastumused, liigiteke, 
erinevalt töödeldud pinnasel
limiteerivad toitained mõj mükoriisa kasutegurit. AM on pos mõjuga kui N/P üle 14. AM pos efekt kaob kui P-rikast mulda N-väetada. P-vaese mulla N-väetamine suurendab mükoriisa mõju, sest taimed allokeerivad rohkem maa alla.
barcoding: isendi määramise ja liigituvastamise ning uute liikide leidmise eesmärkide segiajamine; puudulik liikideks jagamine a priori!; NJ puude kasutamine liikide eristamiseks parafüleetilisuse või incomplete lineage sorting fenomeni tõttu; K2P distantside asemel tuleks kasutada toor-distantse; bootstrap väärtuste ületähtsustamine; jäikade v valede läviväärtuste kasutamine; barcoding gap vale inerpretatsioon - on lokaalne gap ja nn. globaalne gap üle kõigi taksonite
N, biomass: mükoriisa negatiivne efekttsellofaanil
pöögilehtedel mikrokosmis + perliit
x
ECM vs saprotroof lehekõdul, N, P sisaldus, respiretsioon
Tuber himalayense, T. Indicum tammel (sünt eostega). EcM eristamatu Tuber himalayense, T. Indicum tammel (sünt eostega). EcM eristamatu
EcM seened väidet. Kolonis sõnajalgu NZL kui läheduses on Nothofagus v mänd. Kultuuridega nakatumine ebaõnnestus; leptospermum mood EcM siis kui on Männi või Nothofaguse lähedal, muidu mood AM.
AM, EcM, ErM puittaimed erinevad C-ökonoomika poolest - kasvukiirus, lehtede lagunemine
CO2 mõj kooslust 3,5%, osoon 0%; ent katse-aasta mõjutab 42%. S.t. samal põllul eri aastatel võib AMF kooslus suurel määral muutuda. Vb hoopis eraldusmeetodi efekt?
veestress: juurte kasv peatus peale uputamist ja paljud juured surid, eriti kuusel. O2 puudus tuli 2* kiiremini 15*c kui 6*C juures; hiljem juured taastusid
mänd adapteerus aeglasele uputamisminekule paremini kui kuusk. Männil tekkisid juuresteelis spets ohukanalid. Adapteerumisajaga juurte elumus palju suurem
poolitatud juuresüsteem veestressi tekitamiseks vaid pikkjuurtele veestress jämejuurtel: nii kuusk kui mänd toodavad "lenti-rakke". Kuusekasv pidurdus, ent männil mitte. ,kuusel ksüleemi juurdekasv pidurdus järsult
Austaalia kaasaegsed kooslused on tek kliimamuutuste tagajärjel. Enne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel
Agropyron: pott jaotatud väetatud ja väetamata pooleks või ühtlane väetus: taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui NM-taim; 33P vähem. AM suurendab P kättesaamist eriti laigu-töötluses
Agropyron: kahes kambris -taimekambris olev mittemükoriisne taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui AM-taim sealt kuhu juured ei pääse; 33P ei saa NM taim üldse. Vahet pole, kas N ja P on kontsentreeritud laiguna või ühtlaselt
Epacris vs Leptospermum AUS: mõned juure-endof liigid kattuvad. Ühe kindlasti ErM liigi 2 isendit leiti mõlema taime juurtest
Suillus variegatus, genetite Cs sisaldus ei erinenud
Suillus antagonism
Suillus variegatussomatic incompatibility genetite eristamiseks
x x
Morchella sp mütseeli/vee segu
N-seotud ensüümide aktiivsuse mõõtmine vs lupjamine
Myxotrichum setosum, Pseudogymnoascus roseus, (mõl Myxotrichaceae), Gymnascella dankaliensis (Gymnoascaceae) mood Vacciniumil ErM. Kõigil esines tugev tsellulolüütiline aktiivsus
Cantharellus sp.
Cantharellus spets kasvukambris, vajab lisaglükoosi
Sphaerosporella, Laccaria, Pisolithus mood eCM pigem toitainetevaeses tingimuses, Wilcoxinale pole vahet (kolonis 95-99%); turbal sama hästi kui turba vermikuliidi segul v a Pisolithus. Taimekasvu ei mõj inokul ja kasv 20 näd
x
seente suktsessioon eelinokuleeritud vs kaevanduspinnasele ümber istutatud: inokulandid hääbuvad 3a jooksul ja kohalikud seened votavad yle : algul E-strain; hiljem (3a) Suillus, MRA, Tuber. Lühijuurtel seened asenduvad üksteisega, mitte et juured sureks
Wilcoxina-ektendoMR mänd kultuuritunnused: jaotas klamüdospooride ornamentatsiooni ja monilioidsete klamüdospooride järgi, hüüfiseinte ornamentatsioon. Vrd kandseentega tundlik benomüülile; ei soovita kasut nime Complexipes moniliformis; arvab, et tegu Geopora, Trichophaea, Sphaerosporella või Humariaga, arv EEMR mood mitmed lähedased liigid ja mükoriisat üldse palju rohkem liike kui leitud
viljakehast ja ECMst eraldatud kultuuride võrdlus, ECM moodustamine männiga ja leesikaga+kirjeldus
ECM suktsessioon konteinerites 4 a jooksul parim jäätmemuda; 
robirohi vs AM
Xylaria endofmaksasammaldel ja õistaimedel omavah lähedased. Vaid risoidides, mitte talluses. Endofüüdid mood Xylarias omaette klaadi. Arvatavasti on Xylariate endofüütsus evol küllalt uus nähtus
inokul Tuberiga stimul kõiki taimekasvuparam. 4.5 ja 10 a pärast inokul.; aladel kus muud EcM taimed olid kasvama jäänud, oli EcMF BD suurem 
n vs n+n: ECMs vaid dikarüoot: n sureb voi redikarüotiseerib eelmise; Petrikal
Brasiilias: pms saproobsed kandseened, siin-seal EcM seened: Russ-Lact, Ramaria, Cort, Inoc, Coltricia; muuhulgas Phellodon ja Sarcodon. Kohalikud pot peremehed Salix humboldtiana, Allophylus edulis?,Neea-Pisonia-Guapira, Coccoloba; veget-tüüpide kaupa. Koos eukalüptide, pajude, männi ja kastaniga sisse toodud palju muid seeni. Nimekiri EcM seentest, puidusaproobidest; vrd ka muude troopiliste aladega; rohumaade liigid Euroopast
ülevaade
Clinonia borealisel: praimeritega 92 RFLP tüüpi, mis lõpuks andis 10 AM Glomuse haru. Eri metsatüüpides liigilise koosseisu muutust ei olnud. GlomusA 67% kloonidest
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
Eukalüptid Hiinas: Pisolithuse püsimine (moned pysivad, teisi pole tuvastatud)Eukalüptid Hiinas: Pisolithuse püsimine (moned pysivad, teisi pole tuvastatud)
Leccinum: ITS2, Gapdh -omavah inkongruentsed, ITS ei suuda hästi eristada liike. Vanad deletsioonid, mikrosatelliidid. ML, MP, Bayesi meetodid, statistikud lisaks. Leccinum v kitsa peremeesringiga v a L aurantiacum s l. Arv evol vanim peremees kask v haab, hiljem tek juurde pöögilised; kanarbikulaadsed; männilised. Peremehe vahetamisega on kaasnenud oluliselt kiirenenud evol gapdh kodeerivas osas
www: Betula nanast liiguba C ainult Betulasse, mitte Salixisse, erikoididesse ega rohttaimedesse; Ledumist ei liigu C teistesse taimedesse. Mulla läbi liikus 10% doonoris fikseeritud C, millest 5.2% liikus otse läbi juurte, 4.1 läbi www ja 1.4% läbi mullalahuse. Soojendamine suurendas C liikumist. Mida suurem oli saaja-taim, seda rohkem temasse liikus C. Juunis kui lehed puhkesid, liikus rohkem C, viidates C-tõmbele läbi lehtede
Armillaria 2 sp
benomüül väh kolonis; kolonis väiksem karjatatud alal; taimede N, P olid kõrgemad nii karjatatud kui ka benomüülita paikades; karjatatud paigus on benomüülil oluline roll suuremas taimede produktsioonis; mõnede taimede arvukus muutus seoses benomüüli lisamisega (stat mitteoluline)
AM vs ECM (antagonistlik v.a. Hebeloma sp) vs Rhizoctonia (mitteantagonistlik).
biomass, kõrguseri arengulooga L.b. S238 osad vs ECM võime ja taimekasv
EcM seente suurem BD suurendab Acacia mangiumi kasvu ja nodulatsiooni; eksperim küll vildakas ja sampling efekti mõju; kõikidel juhtudel mitu liiki parem kui eri monokultuurid
N, P kõrgem tammel kui on ECM vs AM
Tomentella sp inokul püsib ja suureneb ka mittesteriilsetes pottides. Vrd kontr parandab taime kasvu, eriti juurestiku arengut. Inokuleerides on kogu ECM kolonis suurem
4 ECM Seenega inokuleerimine eraldi 6 puuliigile. Inokuleerimise efekt parem, mida väiksemaseemneline on taim. Eri taimeliikidele eri seened efektiivsemad
Tomentella sp kolonis Afzeliat kiiremini kui Scleroderma. Scleroderma kolonis on madalam ja aeglasem kui Tomentella oma koos inokuleeridesTomentell  suurendab Afzeli  kasvu, koinokul Scleroderm ga tulemust ei paranda, ent on on parem kui ainuüksi Sclerodermat inokul. Kasu eelkõige juurestiku arengule
N saastudes taime N konts tõuseb, P sisaldus väheneb, kasv samuti väheneb, ECM morfotüüpide arv väheneb koos juuretippude arvuga
ruumiline autokorr: tüübid, definits ja seletus; lisaks võib mõjutada multikollineaarsus; VIITED kliimavariaablite saamiseks; mudelid, mis arvet autokorr vs mitte, saavad erinevad tähtsamad muutujad mõjutajateks. Autokorri arvestav mudel pöörab rohkem tähelepanu mesoskaala protsessidele; erin põhjust ka multikollin. Kui algmuutujad võtavad arvesse suurema osa variatsioonist nii et spat autokorr on mitteoluline, siis pole vaja spat autokorr arvestada.
Tuber melanosporum soodust 2 tamme liigi kasvu, ellujäämust, N, P omastamist ning leevendab veestressi (veepot keskpäeval positiivsem)
ECM kolonisatsioon, lühijuurte osakaal ja koigi ainete sisaldus suurem korgematel temperatuuridel
saprotroofid substraadi pärast
Rhizopogoniga suurem fotosüntees ja ohulohede juhtivus, madalam leheturgor; hebelomaga madalam lehe turgorkorgem lehe osmotne potentsiaal
Rhizopogoniga suurem fotosüntees, hebelomaga korgem lehe osmotne potentsiaal+väiksem taimekasv+suurem toitainete kontsentratsioon
Rhiz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FS
AFLP põhjal mikrosatelliitmarkerite ning SCAR praimerite tegemine. Efektiivne, kiire, ökonoomne, vajab vähe, ent puhast DNAd. AFLP>hübridismikrosat-probedega>duplekside erald>kloneerimine>sekv
ülevaade
Clitocybe nebularis nõiaringid -keskelt sureb, akt rõnga läbimõõt 30..40 cm; jaguneb 3 osaks: 6 cm risomorfide front; tihe mütseeli front; hõreneva ja sureva mütseeli front. Kasv looduses palju kiirem kui agaril tõen akt transp tõttu fronti. Looduses 90 cm a-1; vrd teiste ringjate saproobidega ruderaalne, sest jääb neile antagonismikatsetes alla ja looduses sisemus sureb. Eri ringide kokkupuutudes surevad mõlemad; suurte takistuste ületamisel fragmenteerub ja enam ei ühildu, sest külgkasv on min.
arv, et mikrokosmostel on suur tähtsus hüdrobioloogias (vs Carpenter, 1996)
varjutamine ja girdling mõj erinevalt suhkrute rohkusele lehtedes ja juurtes ning EcM surnud juurte ning koloniseeritusele ja BD-le
Paxillus vs Fusarium: oksalaadi tähtis roll
vaid Acacia sect Phyllodes (syn Racosperma; Austraaliast) mood EcM. Koik akaatsia liigid mood AM. Senegali istandustes domin AM; tihti EcM ja AM valistavad teineteist
Petri tass: Suillus grevillei + 11 peremeest, ilma C
Dominantsus AM kooslustes on juhuslik protsess, idiosünkraatne ja ei sõltu fülogeneesist; log-normaalne (75%) ja broken stick (25%) mudelid seletasid AM-seente liigirikkuskõveraid parimini; 
pH gradiendiga mullas: ohtrus kattub kõige paremini zero-sum multinomiaalse jaotusega. Võtsid arvesse ruumilist autokorr ja selle põhjal pH mõj AM-seenekooslusi palju enam kui taimeliik. Levimine piirab seeni väga vähe
Boletus pinophilus, Gautieria othii, Scleroderma polyrhizum, Tuber borchii, Xerocomus badius: esmane idandamine ja EcM süntees eostest männil tavalises PVC konteineris
Leccinum suurendab taimekasvu al 3 a, Scleroderma al 2 a, Pisolithus 3 a jooksul mitteeoste massig  ees
bakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus
Laccaria laccatalt isoleeritud bakterid stimul vaid L laccata ja L bicolori EcM mood ja puude kasvu; Hebeloma ja unident1 EcM mood pärssis
50% etanooli 20*C; fikseeritud: polüvinüül-laktofenool, säilitatud 4% glutaaraldehüüd
säilitamine
bakteritel inimese soolestiku eripiirkondades: suurim erinevus eri inimeste vahel ja mukoosa ning .. Vahel; uued klaadid. Kõikvõimalikud programmid BD võrdlemiseks: rarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA. Sekv 13355 bakteri sekventsi
T-RFLP seente SSUle 2 RE, praimerid Borneman 2000. Seened mullast. DNA extr SDS + PVPP. Sepharose. T-RFLP sarn-limiit 1.25. PCR produkt vaja puhastada ja RFLPks sama kogus. Piigi pikkus kvantit näitaja. CA
Fomitopsis rosea ja Phlebia centrifuga -vanade kuusikute liigid: eoste langemine ja idanevus palju arvukam Põhja-rootsis kus vanu metsi palju. Monokaarüoniga asustatud puutükkide eksponeerimine
taimedes: N rohkem noiaringi joonel; P väljas>sees>joonel
1…5a taimed; vs ECM vs AM vs mõlemad; biomass, N,P-sisaldus
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; ECM sümbioos kui vastastikune parasiti m ja eks uateerimine: sõltuvus keskko nast, kspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline un formsus???, vertik alne ülekanne, parasiitide rohkus, suur d genetid???, filtreerimine e partn rite valik sobivuse jr, k uplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
tuleaseme-kottseente biotroofsus: Rhizina, Pyropyxis -tugevad patogeenid, mitmed on norgad patogeenid (Geopyxis carbonaria, Gyromitra infula; Tricharina praecox var. intermedia); sümptomiteta biotroofid (Anthracobia maurilabra, macrocystis; Trichophaea hemisphaerioides), paljud pole yldse biotroofid (Anthracobia macrocystis, Ascobolus carbonarius, Peziza echinospora, endocarpoides, petersii, praetervisa, tenacella, violacea, Pulvinula archeri, Scutellinia 3 spp, Trichophaea abundans). Sphaerosporella on ECM
Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.
sügavuti mullas bakterite BD väheneb ja kooslus muutub. Pinnasetüüp mõj enim ülemist ja kõige alumist horisonti.
taimede BD mõju mullaloomadele: mõju mikrofaunale positiivne, mesofaunale neutraalne; kasut path analüüsi e structural equation modelling: Ainult bottom-up efektid, aga mitte vastupidi toiduahelas; Taimede BD mõju oli tugevam kui N või CO2 tõusu mõju. Teise järgu tarbijatele ja detritivooridele võis taimede BD otsene mõju olla ka negatiivne. Taimede BD suurendab ka indiviidide arvu, mida ei ole SEMis kasutatud!!
vs pH, N sisaldus
kuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselge
N sisaldus, juurte hingamine
Alnus vs Pinus; vs Frankia; vs K, N, P
ISSR ektomükoriisadele, SCAR marker ühele Suillus collinitus indiviidile. Suilluse genetid püsivad 1.5 a peale inokuleerimist
skaalade ekstrapoleerimine, mikrokosmoste suurus, sellest tingitud vead
pH mõju: biomass, juurte arveri pH
Piloderma vs Paxillus & pink: konkurents asustuse pärast
seen oli võimeline sümbioosis kasvama sellise pH korral, kui puhaskultuuris mitte.
teatud pH väärtustel ründavad mullast Cenococcum ja Tomentellopsis Tomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamisel
inimese soolestikus bakterite kooslus 5 a jooksul muutub vaid pisut; enamus tüvesid käib kaasas kogu elu; sugulastel sarnasemd bakterid kui mittesugulastel; dieedil olevatel paksudel sarnasus kaob kiiremini
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
hõimkondade kaupa ökoloogiliste strateegiate ja nishi tuvastamine metaanalüüsi ja C-lisamise katsete põhjal
bakteritel: latituudi gradienti ei tuvastatud T-RFLP baasil. Lokaalselt mõjutas kooslust ja liigirikkust enim pH (unimodaalne Ph7 juures)
bakterite kooslused ja metagenoomid ameerika preeria jäänukitel. Tax elurikkus ja funktsionaalsete geenide rikkus korreleeruvad; 
BD , biogeo jms: Võrrelda makroobidega v raske eriti tänu skaala erinevustele nii ruumiliselt kui fülogeneetiliselt
bakterid kõrgusgradiendil: vahet pole. Arv mõj baktereid muud asjaolud
ojapõhja bakterite biogeo T-RFLP põhjal - distantsil pole rolli, määrab pH
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus. Haruldasemad PLFA piigid on sügavamalt kadunud, mis viitab nested mustrile; sügaval arv. C-limitatsioon
bakterid, seened, 18S (seentele NS1, NS2) + kloneerimine + ARDRA + sekv. Kuuse risosfääri bakterid ja seened on erinevad haigete istikute juurtel vrd tervetega 
hüüfid vs ECM vs taimeosad: eri aminohapete sisaldus sõltuvalt seensümbiondist: küllalt erinev
lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P
inkompatibiilne ECM annab 2 -4 korda vähem C ja 50 korda vähem P
Laccaria (väikesed) vs Xerocomus (suured)
early vs late stage: vs mulla juurkontaktide läbilõikamine.Isoleerimata kase seemikutel Lact pubescens, L glyciosmus, Leccinum sagedasem; isoleeritutel Laccaria, Inocybe, unkn1 ja Unkn2 sagedasemad. Arv mitte-isol sagedasemad kolonis risomorfidest ja mütseelist kui isol-tute kolonis eostega
networking: modulaarsus ja nestedness sõltuvad assots intiimsusest, mitte par v mutualimusest; eri networkide sidumine; multitroofilised netw; 
juurepinna endofüüte on rohkem seenmantlis kui NM juurel; eri MR-taime-seene vormid mõjutavad endof levikut; Enim endofüüte kuulub Gymnoascaceae
ECM inokuleerimine et kasvaks mets voi söögiseened: vilets ülevaade
inokuleerimismeetodid: ylevaade. Kinnistel katsetel CO2 probleem. Kui on ka seen, siis see lagundab ja hingab ning eritab seeläbi CO2. Kasvutasku meetod.
kasvutasku meetod: taim paberil, kilekotti, 2 polüester plaadi vahele
Bacillus 2 spp: parandavad Pisolithuse kasvu, ergosterooli hulka; suurendavad ECM% akaatsial Bacillus 2 spp: parandavad Pisolithuse kasvu, ergosterooli hulka; suurendavad ECM% akaatsial
varane vs hiline: Leccinum ja Lact pubescens ei levi eostega noortele taimedele; Inocybe, Laccaria ja Hebeloma kolonis eostega noori taimi holpsasti; eosed idanesid ka sama hasti mullas, mida oli hoitud 6 kuud 18 kraadi juures
kultuuride säilitamine -10*C juures pos kultuuride säilitamine -10*C juures pos
Mükoriisatüüpide esmakirjeldused: AM, ErM, OrM, Monotropoid ja EcM; Pyrola leiti NM
ektomükoriisa mõiste, EcM esinevus Fagaceae, Salicaceae ja Pinaceae liikidel (miskipärast ei leitud lehisel, kasel , pärnal). Rõhutab EcM kasulikkust taimedele. Otsis EcM eriti trühvlite ümbert. Kirjeldas EcM mantlit, Hartigi võrgustikku, juurekarvade puudumist, tipmise meristeemi arengut. Leidis EcM eriti hästi arenenuna lubjarikkal pinnasel; materdab Gibelli ja Hartigi eelnevaid töid; oletab, et EcM mood mitmed eri seened; 
kase ja vahtra seemikud 25 erimullal: molemad liigid tugevas korrelatsioonis
Mycena galopusMycena galopus vs Marasmius androsaceus
võrdleva analüüsi komistuskivid: madala R2-mudelite usaldamine suure valimi ja log-skaala korral; samaaegne raporteerimine fülogeneesi arvesse võtvast ja mittevõtvast analüüsist; eelduste mittekontrollimine; post-hoc hüpoteeside püstitamine; jääkide-põhine analüüs; lünklike andmete kasutamine; fülogeneesirekonstr robustsus
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks Pseud monas fluorescens: genotüübid mükoriisas, m korisosfääris j  bulk mulla . Mükoriisas ja mükoris sfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), p rem P lahustamine, r hk m siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga lid e tomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks Pseudo onas fluorescens: genotüübid ükoriis s, mükorisosfääris ja bulk mull s. Mükori sas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), par m P l hustamine, rohkem siderofoor , vähem HCN an ibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem a ogeenide vu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu sti l tüüpe (laia spetsiifi aga, kits  p ts ifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide ootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
metsaistanduses: doosiefekt, MHB, mütseeli segamine istanduse mulladga, pinnase auruga desinfitseerimine
pressivad, et toimub geenide horis ülekanne bakteritelt seentele; spetsiifilisus võib esineda nii seeneliikide vahel kui liigisisseselt; võivad hõlbustada ka patogeenide sissetungi samad seened. Kasud: idanemine, müc kasv, mulla konduktiivsus, harunemine ja kolonis, 
Hebeloma: eoste odandamine: juured
haploidne ja diploidne mütseel (Suillus luteus, S. Granulatus, Scleroderma aurantium, Tricholoma pessundatum) koloniseerisid kolbides mändi ja kuuske võrdselt hästi, ent kahtlustas, kas see nii ka looduses toimib. 
spooride idandamine: puusüsi, Rhodotorula sp
Suillus luteus: metsas mitmed gnetid erinevate puude allPaxillu , Pisolithus, Th lephora ei tekita antagonismijooni, mis võib olla söötme viga
Eostest seenekultuuride esimene tegemine: MacroLepiota procera, Agaricus sylvaticus, Amanitopsis plumbea, Russula alutacea, Laccaria bicolor, Sarcodon imbricatus, 
Kliima soojenemine ei mõjutanud juureseente liigirikkust ja mitmekesisust tundras. Erinevusi liigirikkuses ja koosluse struktuuris mõjutas happeline vs aluseline põhjakivim
Laccaria inokul taimedel ei arenenud teisi mükoriisasid, ent Hebelomaga asustatutel arenes. Hebeloma kolonis ka palju madalam
iprodioon vähendab taimede kasvu primaarsuktsessioonilisels aimekoosluses
männiokastel: dominRhytismataceae, Strumella (Sarcosomataceae), Phialophora (???), Elytroderma (Rhytism), Phoma (Pleosp); seementel Cladosporium sp, Geopyxis sp (Helot) (kolonis seementel 1-2%)
Paxillus peab 8a vastu , Hebeloma ja thelephora <2a tammeistandikusPaxillus timul tammede kasvu eriti poustel suvedel
seeneliigi (perekonna)-spetsiifilised, taimeliik ei ole oluline, supresseerivad teisi seeni
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
vs inokuleeritud vs aktiivmuda jäägid vs metsamullaga inokuleeritud
säilitamine
Sebacinales B: erikooslustes ja kõrgusvöötmetes; fülogeneetiline konserv mitmetes kooslustes, eriti häiritud tüüpides. Mõned Seb A liigid rohttaimede juurtes puudest 20 m eeemal.
Agaricales: tumedaeoselised paksuseinalised on tek heledaeoselistest õhukeseseinalistest mitmeid kordi. Tricholomataceae ja Entolomataceae on läh seorud; Cortinariuse sõsarperek on Phaeolepiota-Cystoderma, Cyathus, Crucibulum; Hebeloma-Alnicola sõsarperek Galerina, Gymnopilus ja Strophariaceae. Laccaria on tek tumedaeoselistest, ent on säilit paksu eosekesta
.
liikide eristamiseks jääb teatud rühmades ITSist väheks resol tõttu )Colletotrichum, Trichoderma harzianum complex). ITS jaoks peaks kasutama 99-100% barcoding threshold
haabadel AM vs EcM sõltub mullaniiskusest ja niisutamisest. Optimaalse korral EcM, liigniiskes ja liigkuivas rohkem Ami. Eri genetitel ponud rolli AM ja EcM eelistuses.
herbivoorid vähendavad AM ja ektomükoriisa kolonisatsiooni; AM ja ECM vähendavad lehtede kahjustusi. Taimede varuianete kas ja fotosünteesi regul puhverdavad
kanarbik ja Hymenoscyphus põhjustavad mõlemad allelopaatilist efekti samas potis kasvanud Nardus strictal
Laccaria amethystina: väikesed genetid
Heterobasidion vs Trichoderma-oluline roll antibiootikumidel eriti happelises keskkonnas.
Heterobasidion asustab märksa enam supresseeritud puid
mass earlystage vs latestage: toitainete vajadus
xxx T. matsutake filterpaberi vahel, niisutatud MMNigaFEA
Tuberid parandavad tsistuste kasvu
Eoste inokul seemnetele vahetult enne külvi
maasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus paiguti tungisid läbi tanniniseerunud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud surid
männi sterilis vs steriliseerimata juurtel: Steriliseerimata: domin Cylindrocarpon destr, MRA, Fusarium solani; Steriliseeritud: MRA, Cylindrocarpon, Monocillium
niiduorhideed Ophrys fuciflora , Anacamptis laxiflora , Orchis purpurea , and Serapias vomeracea assots nii Tulasnella, CeratoB kui ka (vähem) Sebacina-Serendipitaga (mõl rühmad esindatud). Nelja liigi seenekooslused olid erinevad; 13C ja 15N signaal üheskoos viitavad osalisele mükohet-le Orchis purpureal.
bakterid, seened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisega
NO3-imemine-mikroelektroodid
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, süntees Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus, Gyrodon merulioides, Morchella conica, Gyromitra, Lycoperdon, Mutinus, Dictyophora, jpt muude puude-spets seened ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvuHebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Ama it , Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
ökoloogilised seosed liikide vahel on evolutsiooniliselt konserveerunud. Viirustel>bakterid>eukarüoodid; sümbiontidel, ekspluateerijatel > muudel; spetsialistide seas oli see rohkem evol konserveerunud.
patogeenide ruumiline levik mullas neighborhood mudeli baasil vüttes arvess puude ja põõsaste lähedust ja basaalpinda; isetehtud tarkvara; eri patogeenirühmad reageerisid keskkonnale erinevalt; Ei võtnud arvesse ruumilist autokoori; 
2-tuumalised Ceratobasidium ja multituumsed Thanatephurus Rhizoctonia anamorfidega . Thanatephoruse sees paikneb mitu rühma kus on nii 2-kui multituumseid isolaate. Viit nende ristamisele ja patogeensusele; mõlemil palju sekventsigruppe, Thanatephorusel vastasid AG-dele. Grupisisene ITS <2% var. LSU analüüs lükkas ümber AG kui evol ühiku kasutamise
Lactarius deliciosus, L. Sanguifluus, Pisolithus, Rhizopogon, Suillus spp. Lact sp paiguti suurendavad mändide kõrgust. Üldiselt vahet pole eostega ja mütseeliga inokuleerimisel; vahest eostega parem L delic. Substraadina turvas+vermikuliit parem kui kompostitud männikoor. Kasv plastkonteineritesLactarius delicios L. Sang ifluus, Pisolithus, Rhizo ogon, Suillus spp. Lact sp paiguti suurendavad mändid  kõrgust. Üldisel  vahet pole ostega ja mütseel ga inokuleerimisel; vahest eostega parem L delic. Substraadina turvas+verm kuliit parem kui komp stitud männikoor. Kasv plastkonteinerites
<120 päeva +2C
xxx mass, [C;N] xxx
kõrgusgradienti mööda. Madalal domin Cryptosporiopsis, kõrgel Phialocephala. ARISA fragmentide rohkus kõrgemal vähenes, et NS
Salix herbacea viljakehadest tükkide eraldamine ja ECM süntes
mügarbakterid: nende taksonoomia ja levik koos peremeestaimedega. Endemism; funktsioonid
mittekultivate bakterite tegevuse jälgimine ja tuvastamine: FISH, FISH + mikroautoradiograafia, 13C-PCR, 13C-PLFA, Br-deoksüU jt
Meliniomyces bicolorist eraldatud isolaat ja 2 Mel variablis isolaati on suutelised taimest seende transportima 13C ja seenest Vacciniumisse 15N. EcM-isolaat suurendas ainsana taime 13C fikseerimist
Meliniom variabilis samu geneteid leiti nii männi EcM-dest kui ka Vacciniumi juurtest; M. Bicolor leiti vaid männilt (n=2). Geneteid on väga tihedalt ja arv nad on väiksed. Geneetiline distants ei korrel füüs distantsiga
Hyphodiskuse klaadi 3 isolaati erinevad oma võime poolest üles võtta NH4 ja Gln; efektiivsus sõltub kasvukiirusest substraadil
kasvutasku meetod
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
juhuslik kolonisatsioon
Suillus granulatus>P. Tinctorius=Cenoc=kontr
Phialocephala fortinii uued krüptilised liigid -peremehe eelistust neil ei tuvastatud. Olulised erinevused vana metsa ja majandatud metsa vahel. Majandatud metsas rohkem krüpt liike arv metsade istutamise tõttu. Acephala applanata basaalne, eelistab kuuske mustikale
RFLP-põhised probed DSE (Phialocephala, tüüp1) populatsioonigeneetika uurimiseks. Phialocephalal kõrge polümorfism (Nei indeks), tüüp1-l madalam. Samad RFLP-probed ei andnud tulemusi teistel Phialocephala liikidel
Phialocephala: ITS vs RFLP vs ISSR: P fortinii on kompleksliik koosn 4 mikroliigist, mis võivad olla koos samal juurefragmendil. Arv et toimub mikroliigi sisene rekomb, aga liigivah mitte. ITS oli vahetegemisel vilets, muud regioonid andsid ühesuguse hea tulemuse
Phialocephala fortinii-Acephala applanata kompleks: lisaks boreaalsele vöötmele ka Kilimanjaro, NZL, Austraaliast, Antarktikast; Stoyke 1992 ja Zijlstra 2005 isolaadid ei kuulu sinna rühma; ekslikult peetakse EcM taksoniteks; kritiseerivad töid, kus täheldatakse DSE pos mõju taimekasvule
DSE: Phialophora finlandia, suurimad genetid vähemalt 3*3 m; eri genetid omavahel tugevasti läbisegi, samast proovist max 5 eri genetit
Tricholoma populinum ja Tr. Scalpturatum haava istandikes Prantsusmaal. Iga-aastase üleujutusega aladel v palju väikeseid ja geneet v sarnaseid geneteid; häiringuteta alal v suured (>10 m populinum ja >6m scalpt) ja geneet erinevad genetid. Aastane geneti kasv 0,35m. Scalpturatumil 2 erinevat isendite rühma, mis arv olevat krüpt liigid. Genetite eristamisel RAPD 2x efektiivsem kui ISSR ja >10x efektiivsem kui IGS2-RFLP. Samad genetid tuvastati mitmel eri aastal mõl liigil mõl kasvukohast
Hebeloma: väikesed mobiilsed genetid, ulatuslik inbreeding
Lactarius deliciosus männil: kasv kiirem inokuleeritud seenega; sõltub mullast; ECM areneb paremini steriliseeritud pinnasel
biomass Lactarius deliciosus, tingimused
Tricholoma matsutake stimul Pinus densifolia kasvu
matsutake: P/V, SH sööde glükoosita, kiire ECM teke
Tweeni voi mineraaloli lisamine -aeglustas kasvu, suurendas ergosterooli hulka, ja tekitas tihedaid struktuure
Hebeloma cylindrosporum: ECM vs viljakehad: sarnane, ent ECMst väga vilets PCR
Daldinia loculata: eripuudel eriisendid, samal puul enamasti sama isend. 3 geeni sekveneerimine ja alleelid. Paariline enamasti koniid ja väga lähedalt
juurtega inokul ebatsuuga istikud: lepp ja Calamagrostis -minimaalne, v üksikud Wilcoxina ja DSE; ebatsuuga, leesikas, kask ja paju suurimad
6 kuud 3*C, metsas juurte pookumine???
biomass: raiesmikul suurem hoolimata väikesest ECM hulgast ja BDst
vihmaussid parandavad kase kasvu ja lehtede [N] mesokosmoses 
Tuber, Boletus edulis, Tricholoma matsutake: kultiveerimine, VIITED
ECM vs Otiorhyncus (Coleoptera)
eostevihm monokarüootidele: eosed levivad väga kaugele, ent elamistingimused ei loba eksootilistel liikidel kanda kinnitadaeostevihm monokarüootidele: eosed leviv d väga kaugele, ent elamistingimused ei loba eksootilistel liikidel kanda kinnitada
Meliniomyces on uus parafüleetiline perekond, mis hõlmab Vralstadi liike. Sisald.Rhizosc. Ericae = erikoid MR; M. Vraolstadii = EcM; Cadophora finlandia = EcM, M. Bicolorata = Piceirhiza bicolorata (EcM), tüüp M. Variabilis = endofüüt paljudel taimedel
lokaalses skaalas keskkond seletab 25% ja geogr distants 10% bakterite kooslusest
DSE: ITS + 14RE; avastasid et Phialophora finlandia ja Chloridium paucisporum (Wilcoxi isolaat) on sama RE-mustriga ja arv et tegu on ikkagi ühe liigiga. . Juurtelt leiti palju P. Fortinii kuid ei ühtki P dimorphospora isolaati
biomass agaritükkidega
mulla bakterid, arhed ja euk kooslused on mõjutatud mullahorisondist ja vs. Metsa maha võtmine; Üld-euk praimeritega tuli 93% seened: palju kimääre
eri istutusmeetodid. Neg mõjutab rohtude hulk. Mändi ja ebatsuugat mõj eri istutusviisid erinevalt; eriviiside ja eripuuliked eri dominant seened
istandusest
ECM stimuleerib, DS inhibeerib, koosmõju neutraalne biomassile, ent juurepikkus suuremPetri tassil agarsubstraadil
Lactarius deliciosus, chrysorheus, Amanita muscaria, Gyroporus castaneus, Suillus bovinus, luteus, granulatus, porosus; Cenococcum=Mycelium radicis nigrostrigosum, 3 eri mükoriisaisolaati sünt männil; FAIL: Chalciporus piperatus, Xeroc chrysent, Russula fragilis, puellaris. ILLUSTR
Graffenrieda emarginata mood AM ja DSE Hymenoscyphus ericae rühmaga, mida peavad ekslikult EcMks. Sealsamas olemas ka Tulasnella, mida tuvastati SEM järgi
Pisolithus vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Mõl taime biomass ja Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt sama
merede vs kontinentide biogeo vrd, probleemid. Väärad kalibreeringud eriti tektoonika jr (nt Panama kanal); saarte biogeo on paljuski sõltub varem olnud vulk saartest, millelt on saadud asukad. Arv et organismid on liigirikkad aladel kus nad on tekkinud. Panbiogeo arvest elusorg ja tektoonika koevol. Riffide ja meremägede elustiku uurimine on eriti oluline, sest need on vastupidavad, samas kui soontaimed ja kõrgemad loomad hävivad kiiresti
AM kolonisatsioon teelehel kõrgem suure taimede BD korral ja looduslikul maa taastumisel vs külvamisel. Inikul metsamullaga ei suurendanud kolonisatsiooni
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
Laccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüsLaccaria bic lor + Ps udomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga k svu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus r osfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüsLaccaria bic lor + Pseudomonas fl. Laccar a in k l stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüs
mass jt
EcM kolonis Cenococcumiga korrel taime kasvu ja P omastamisega
lepp vs haab: haaval suurem liikide arv ja ühtlus; liikide arv oli suure ja taimekasv parem kui sisswetoodud muld pärines küpsest metsast võrreldes noorendikuga. AM seente kolonisatsioonil polnud vahetlepp vs haab: haaval suurem liikide arv j  ühtlus; liikide arv oli suure ja taimekasv parem kui sisswetoodud muld pärine  küps st metsast võrreldes noorendikuga. AM seente kolonisatsioonil polnud vahet.
N2 fikseerijad puidus: palju, eriti lehtpuus ja keskmistes lagunemisastmetes valgemädaniku korral
juure-endofüütidel BD väheneb põhjast lõunasse (CAN-USA, N-Mex). Ent muld oli põhjas org-rikkam ja kleepus rohkem juurtele külge; juured peenemad
xxx
jää-aegade mõju taimede migratsioonile ja geneetilisele divergeerumisele kvaternaaris: enamik laialt levinud liikidel mitmeid refuugiume Eur, Aasias, Ameerikas. Pms geneetilised piirid mitmetel liikidel jooksevad 1) läbi Skandinaavia ps., 2) Uural-Obi j; 3) Leena j 4) Kõlõma j Kaug-Idas; 5) Beringi väin 6) McKenzie j; 7) Gröönimaa-Kanada arktika vah ala. Samas NW-Am on paik kus on mitmelt poolt tulnud populatsioonide ssuur ristumispaik
Ceratobasidium bicorne -1-tuumaline Rhizoctonia: tõen homotallism, sageli tek 2-4 tuumsed eosed, mis on aeglasema kasvuga; eoste ristumine palju harvem kui võiks homotalse liigi puhul eeldada; arv lisaks muud mehanismid
taimede liigirikkus seletab 8% AM seente liigirikkusest maapealsete osade järgi ja 23% liigirikkusest maa-aluse liigirikkuse järgi.
Austraalia kliima kriidist tänaseni: tugevad kuivenemised seoses Antarktikast eraldumisega ja hiljem. Fagales fossiile leitud 96-92 MAT, mis olid ühed esimestest domin lehtpuudest. Muidu Podoc, Arauc jpt; Weddellia prov on arv tekkekohaks Nothofagaceae, Casuarinaceae, Proteaceae-le. Taksonite ränne javäljasuremine kliimamuutuste järgselt. Tasmaanias oligots-s v niiske ja jahe kliima, mis sobis eri Nothof alamperek-dele. Eukalüptide esiletõus algas ü hiljuti seoses põlengute sagenemisega
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Suillus pictus: suured genetid; mükoriisana võib olla suur ja toota vähe viljakehi ja vastupidi. Suures skaalas genetite paiknemine läbisegi, ent mitte samadel juurefragmentidel
Suillus ja Thelephora mõjutavad erinevalt d15N akumuleerumist taimesse vrd mittekoloniseeritud taimega, taimeosade, seene ja mükoriisa jagamine taimeks ja seeneks 15N mustri alusel. Seene biomass mullas oli neg korrel 15N-ga lehtedes; 15N lehtedes sõltus neg 15N EcM juurtes - üks rikastub ja teine vaesustub; ülevaade 15N diskirimineerivatest ens protsessidest
AM seene kohalolek stimuleerib rohukõrte lagunemist ja orgaanilise N kättesaamist . Seen kasvas eelistatult rohulaiku vrd teise taimega. See on vastu üldlevinud arvamusele, et AM seentele on parim nakatada max peremehi, et ära elada.
rohttaimed: konkurentsis N sisaldus väheneb, N omastamine suurem kui yhtlaselt jaotatud vrd yksikhunnikuga, AM-st polnud tolku
mükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väikemükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väike
Pinus radiata populatsioonid: eri geogr genotüübid assots eri seenekooslusega
ECM seente biodiversiteeti võib ülal hoida juurte "teadlik" selektiivne suretamine juhul kui ECM seened on erineva konkurentsivõime ning kasulikkusega. See aitab vältida ka arengut parasitismiks. Mudel.looduslikult kasvaval n l orreleeru  Cenococcumi rohkus valge  tai ede väi sema a vuga
EcM seentel pole täheldatud indiviidi-põhist adapteerumist
Juniperus, Cupressus, Platycladus lehtedes AZ vs NC -erinevused nii alati kui liigiti. >98% ITSi olid parimad liikide klastrid. Domin DothideoM ja SordarioM eri rühmad. Mõni Pezizalese liik. Kultuuridest sekv
seenehüüfide endobakterid endofüütidel: mitmekesine seltskond, pole tõendeid koevolutsioonist; seente jaoks fakultat.
boreaalse metsakõrgusgradient põhjustab N, pH jms gradienti läbi veereziimi. N reostus ja puude koorimine vähendab seentesse minevat C, ent ei mõj bakterite arvukust üldse. pH tõus iseenesest suurendab bakterite osakaalu. Seened eelistavad happelist pinda hõrge C/N suhtega. Seega, nii pH kui ka C/N suhe otseselt mõj mikroobide osakaalu 
viljakehade ja puude 13C sisaldus
Phellinus tremulae: puu kohta keskm. 4 genetit, paiknevad erikorgustel ja nakatavad toenäoliselt elusate okste kaudu, kui need surevad; juurtes puudub täielikult.
inokulumi suurus on tähtsal kohal antagonismi uurides
saprotroofidel suktsessiooniline rida: hilisemad on agressiivsemad; eri inokulumi suurus
ECM ja VK Paxillus erinevad isolaadid inokuleeritud tammedel ja pöökidel: eri-isolaadid koloniseerivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseerib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovadECM ja VK P xillus erinevad isolaadi inokuleeritud tammedel ja pööki el: eri-isolaadid kolonis erivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseeri ; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale ist tades peaaegu kõik kaovadECM ja VK Paxillus rinevad solaadid ino uleeritud tammedel j  pöökidel: eri-isolaadid o o is rivad t mme ja pööki 10 t in kulandist vaid ük  kolonise rib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovad
kasvutasku, membraaninokuleerimine
Tugeval keskk gradiendil AMF on fülogeneet klasterdunud väikeses skaalas.. Ruum ja fülogeneet lähedus mõjut enim koosluse str., Ei uurinud OTU läheduse kui artefakti efekti. Juurekooslus oli nested osake mullakooslusest
evol-ökol bakteritel: kooslused fülogeneet enamasti sarnasemad kui juhuslik; mõnedes kohtades ka erinevamad = üledispersioon (eriti toitainerikkamates paikades). Habitat filtering tähtsam kui konkurents koosluse str seisukohalt. Arv sõltub elupaiga heterogeensusest
taimede ja bakterite liigi-pindala kõver soolasoos on erinev samas 3cm ---300m skaalas. Baktereid tuleb ala kasvades vähe juurde, taimi rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn aladel, taimeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suur
produktiivsus gradient mesokosmostes. Erirühmadel U- ja opt-trendid, MITTE_OLULINE!
kooseksisteerimine mikroobidel vs makroobidel: Negatiivne assots oluline pea alati. Fingerprinting ülehindab ja puudulik proovivõtt ning taksonoomia alahindavad mustrit
bakterite üld-BD: 10e10 liiki, 4-6 x 10e30 rakku. Tähtis heterogeenne keskkond 1mm3 skaalas; tähtis primaarprod -küürukõver; liigisiseselt on biogeogr str, v suur erinevus levimisvõimes; kiire evol-võime nii mutatsioonide, konjug kui lod valiku teel; väike väljasuremus arv, OTU ja liigidefin
mida väiksem on mittekolonis juurte osakaal, seda vähem on ka Rhizopogoni poolt kontamin. EmH hulk on hea proxy hindamaks EcM kolonis. Samas võitlus seente vahel käib pigem juuretippude pärast.mida väiksem o  mittekolonis juurte osakaal, seda vähem on ka Rhizopogoni poolt ko amin. EmH hulk on hea proxy hindamaks EcM kolonis. Samas võitlus seente vahel käib pigem juuretippude pärast.
Lact deliciosus: peamine istandustes site effect, seejärel isolaadi ja algse kolonisats efektid
Laccaria amethystina: EcM ja VK vahel suured erinevused, aastaaegade ja aastate vahel vähe kattuvust. Ühel juurefragmendil sageli mitu genetit. Indiviidid 2 m raadiuses olid geneetiliselt sarnasemad kui juhusl.; 
ruumiline asetus Spartinaga seotud Nitrosomonadales (ammonia ox)  - Z-väärtus muutub geograafilises skaalas. Koosluses peamine tegur niiskus%
Laccaria vs Thelephora avamaal kõrgus, juure, pealse biomasskonteineris, avamaal: erinev doos (1:100 optimaalne)
Pyrola rotundifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
EcM kandseentel ja cenococcumil puudub võime lagundada tselluloosi, pektiini ja ligniini. Paljud väidet EcM seened on valemäärangud (Xeroc subtomentosuse saproobsed vormid on Bjerkandera adusta ja Mikola Laccaria sporuleeris). Chalciporus piperatus ja Coltricia perennis ensüümide aktiivseus nagu EcM seenel. Hebeloma ja Laccaria ureaasi aktiivsus. Ntx Lactarius rufusel v tugev liigisisene varieeruvus
Caladenia formosa: Serendipitaliigid. Experim sama liigi tüvedel üsna erinev efekt taimede idanemisele; Mitme liigiga inokuleerimine andis üldiselt keskmisi tulemusi v sama häid kui parima liigiga inokuleerides (idanemine)
Hyde KD, Nilsson RH, Alias SA, Ariyawansa HA, Blair JE, Cai L, de Cock AWAM, Dissanayake AJ, Glockling SL, Goonasekara ID, Gorczak M, Hahn M, Jayawardena RS, van Kan KAL, Laurence MH, Lévesque CA, Li X, Liu J-K, Maharachchikumbura SSN, Manamgoda DS, Martin FN, McKenzie EHC, McTaggart AR, Mortimer PE, Nair PVR, Pawlowska J, Rintoul TL, Shivas RG, Spies CFJ, Summerell BA, Taylor PWJ, Terhem RB, Udayanga D, Vaghefi N, Walther G, Wilk M, Wrzosek M, Xu JC, Yan J, Zhou N. 2014. One stop shop: backbones trees for important phytopathogenic genera. Fung. Div. 67: 21-125.
Orchis jpt orhideed Ungasris: eri niiskusega kasvukohtades seonduvad eri seentega Serendipita, Cerat, Tulasn1 ja Tulasn2 rühmadest: Epul1 - kõikjal v.a. stepis; Epul2 - stepis ja kuivades kohtades; Cerat - niisketes kohtades ja stepis, ent mitte kuivades kohtades; Serendip - soodes ja stepis, aga mitte päris veesega kuival
Tuber albidum ja Tuber aestivum sarapuul Tuber albidum ja Tuber aestivum eostega sarapuule, parandas kasvuTuber albidum ja Tuber e tivum eosteg  sarapuul
Shorea parviflora seemikud metsas vs raiealal (parem kasv valgustingimuste tõttu, ECM juuri ja tüüpe rohkem)
Pineerliikide (Inocybe, Laccaria) ja Hebeloma eosed idanevad kergesti Salixi juurtel; Russula ja Cortinarius ja Inocybe dulcamara mitte. Idanemine hea ka 1 kuu möödudes, ent 1 aasta pärast vilets. II staadiumi seentel juba kuuga idanemine kehv ja aasta pärast ei idanenud enam. Arv, et suurte puude keemia ja varase staadiumi seente mütseel võib paremini mõjuda hilise staadiumi seente idanevusele; 48% mõju idanemisele oli puu genotüübil ja oluline roll ka seene viljakeha-indiviidil 
seente sagedust ei mõjutanud N ega peremees (pohl vs mustikas), kuid mõjutas tugevasti metsatüüp. 2 liiki Serendipitat olid tugevasti ühte liiki eelistavad. TRFLP
mikrokosmosed, poollood tingimused, mensur katsed, vaatluskatsed: levik, kestvus, liikide & gener arv jms stat
T. Robustum indutseerib sama liigi eoste idanemist; ka glukoroonhape ja n-butüraat, aga mitte teised sarnased Tricholoma liigid. Neil ei indutseeri idanemist ka sama liigi mütseelT. Robustum indutseerib sama liigi eoste id nem st; ka glukoroonhape ja n-butüraat, aga mitte teised sarnased Tricholoma liigid. Neil ei indutseeri idanemist ka sama liigi mütseel
N fikseerimise geenid ja geeniekspressioon Suillus variegatuse ektodes, mis korjatud lagupuidu alt
endobakterite BD j aliigiline koosseis männi + Suillus variegatus või Tomentellopsis submillis mükoriisades ei sõltu seeneliigist ega metsa produktiivsusest. Domin Burkholderia, Pseudomonas
Arv Rhiz eosed on kuumutamisele üsna vastupidavad, arv Rhiz olivaceotinctus on er kohastunud ruderaalse eluviisiga. Võib-olla mõjutab suurem hüdrofoobsuse teke eri seente konkurentsi hoopiski
Suillus granulatus: RAPD eristab paremini kui SI
Dactylosrhiza 5 spp Belgias kõik assots Tulanselladega, eri liikidel sarnased kooslused, v.a. D. Maculata. Seente arvul populats kohta ja haruldusele pole seost. Mitme liigi seemned idanesid ka aladel kusvanu taimi polnud
Orchise liigid assots 4-9 Tulasnella liigiga v.a. Orchis mascula, mis seondub vaid 1 liigiga. Kesk-Eur piires ei esinenud regionaalseid erinevusi seente kooslustes liigi piires. Arv et laiem seenering suurendab fitnessi väga toitainetevaestel ja põuariskiga aladel
Orchis üle euroopa: Tulasnellaceae, vähem Sebacinaceae, + mõned EcM seened v sporaadiliselt: Network oli nested; arv et orhideede levikumuster ei peegelda seente levikut, kuna on nestedness; fülogeneet ja ökol distants (jagatud seeneliigid) olid omavah pos seotud
männi ja kuuse järelkasv kannatab tugevasti mustika juurkonkurentsi all
mikrokosmoste head ja vead uurimaks nematoodidel parasit seeni
arv et AM-süsteemis C-liikumine taimest taime üldiselt ei toimi. Pettus võib olla, et osad taimed panustavad üh süsteemi vähem, anastomoseeruvad hüüfid võimaldavad efektiivsemalt toitaineid transada ja stimul signalisatsiooni
Schizophyllum commune DNA heterog: IGS2>IGS1>ITS. Kogu maailma populatsioonides geograafiline ja pikem ökoloogiline koondumine klaadidesse. Praimerid. IGSid ja ITS eri alleelidena dikarüootses mytseelis, homokarüoodis alati identne, kuigi 150 koopiat. Kontsert-evol. IGS palju informatiivsem kui allosüümid
Tricholoma scalpt komplex: 3 geeni: liikide vahed väikesed, 98.5% ITS1 v ITS2 (kokku 97.5%) sobib barcode'ks. Väidet T. inocybeoides on T argyr ja T scalp rekombinant, mis avaldub ITS1 ja ITS2 sarnasuses ühele v teisele liigile. Vist tuleks kaasata rohkem geene et seda väita. Mõnedel liikidel lai peremeesring, teistel ja 'hybriidil' kitsas. T cingul ja T inocybeoides on arv tek 10k a jooksul
bakterite liigirikkus DGGE bändide põhjal kõrgem Carex flacca monokultuuris ja paljal mullal kui Festuca rubra ja 12 taime segakultuuri puhul. Arv. Tegu AM-seente negatiivse mõjuga enamusele bakteritele
AM liigirikkus suurem Plantagol mikrokosmoses, kus 3a polnud taimi kasvanud > Carex flacca > 12 taimeliiki > Festuca ovina kasvukohas. Arv. Tegu eri tüüpi inokulumiga ning konkurentsi mahasurumisega eostest idanemise läbi. Kolonisatsioon palju kiirem Festuca ovinast ja segakultuurist Plantago biom ss suurem mõnede taimede kasvukoha all vrd teistega
liikidesisene ja liikidevah võitlus mullas
kohalikust mullast pärit AM-seened on efektiivsemad, sest on adapteerunud kohalikele vaestele oludele. Toimib N ja P puhul eraldi.
nirK ja nirS geenide globaalne fülogeo: reageerivad keskkonnale erinevalt. nirK geene mõj eriti mulla niiskus. Sarnased ökosüsteemid üldjuhul klasterdusid.
Thelephora oluline vähenemine 3 a jooksul inikulumi potentsiaal raiesmikult võetud mullaga: kask vs ebatsuuga: väga sarnane
2 spp. Nii ekto kui AM seened suurendasid taime kasvu, P sisaldust (ECM rohkem), P omastamine kiirenes, ECM seentel rohkem EMH (tugev korrelatsioon P omastamisega) ECM vs AM. Nii ekto kui AM seened suurendasid taime kasvu, P sisaldust (ECM rohkem), P omastamine kiirenes, ECM seentel rohkem EMH (tugev korrelatsioon P omastamisega)
metsa istutatud ECM taimed surid. raiesmikul ja metsaserval kasvasid hästi
ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemidWilcoxina koloni eeritud kuuse seemi ute 15N omastam ne ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontroll
xxx
Varis mikrokosmoses: vs "huckleberry" vs tamme vs männi vs sega varis: taimekasv viletsam vrd kontrolliga, varis inh ka collembolate arvukust, ent mitte lestade arvukust, 
8st koinokuleeritud liigist kasvab 3, kolonisatsiooni vähenemine vrd monokultuuriga1,2,4,8 ECM liiki ei suurenda taime biomassi vrd üksikliigi efektiga; vahe eripinnasel eripuudel, seeneliikide individuaalne mõju väga erinev, koosmõju ennustamatu
juure areng
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: seened samad, tomentelloidid ja Hymenogaster pms, vähem Tuber ja mitte-ECM seened. Pelotonidest otse vaid Tomentella ja Hymenogaster. Albiinod saavad rohkem C seenelt kui rohelised taimed. Arv et orhideedel toimub ECM seentele lülitumine rohelistel taimedel, hiljem tek mükohet ja kitsam spets
EmH: domin. Kottseened, juurtes suht rohkem kandseeni (mulle tundub, et saproobid). Väidet eri kooslused mullas ja juurtel, kuigi suurem osa klaadidest kattusid (ei testitud). N eff pole
pleegitatud 0.6% Na-hüpokloritiga
DSE kultuuridele: Phialocephala sama genet mitmetel eri peremeestel kuid mitte läbi 2 aasta: dominantsed ja haruldased genetid
mullaseente sekv mullast primerid EF3/4 ja nuSSU 0817/1536 andsid erinevaid tulemusi. Väga palju oli kimäärseid molekule (eri praimeritel 31-40%). Arv et nn. Schadti ja vandenkoornhuyse basaalsed taksonid on kimäärid, sest selles töös läjksid basaalsed kimäärideks
bakteritel globaalselt: mida poolusepoole on levila keskosa, seda suurem on levila (Rappoport!); paljud bakterite OTUd kattuvad lõuna- ja põhjaparasvöötmes
N2 fikseerimine suurem org-mullas kui min-mullas. Eriti suur mulla kõdupuidus. Min-muld siiski tähtis, sest massina on seda palju
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
metaanalüüs: ka minimaalnne EcM kolonis parandab taimekasvu. Efekt ei sõltu %kolonis. Eriti tugev efekt ebatsuugal, eukalüptil, tammel. Inokul efekt suurem, mida lühem katse. Publikatsioonide 'bias'
Amanita porphyria, pantherina, spreta, rubescens, Cenoc, LEPISTA GRAVEOLENS, LEPISTA NUDA, Lyophyllum shimeji, Paxillus sp, Pisol, Scleroderma 2spp mood EcM Picea glehnii-ga. Boletus pulverulentus, Geastrum mirabile,Suillus luteus kolonis, ent ei mood HN; Lyophyllum sp ja Chalciporus piperatus ei kolonis üldse. Lepista spp.kollane mütseel
NOR: viljumise aeg mõjutab eoste suurust. Varem viljuvad liigid ja kuivemal ajal viljuvatel on suuremad eosed
Phellinus nigrolimitatus: populatsiooni struktuur: ühtsed popid, pole heterote defitsiiti; raske eristada eri populatsioone -arv jääaja rekolonis artefakt. Ühel tüvel 3-4 indiviidi, Estimate S järgi 1 lisaks Phellinus nigrolimitatus: populatsiooni struktuur: ühtsed popid, pole heterote defitsiiti; raske eristada eri populatsioone -arv jääaja rekolonis artefakt. Ühel tüvel 3-4 indiviidi, Estimate S järgi 1 lisaks
Trichaptum abietinum: regionaalne ristviljastumine, lokaalne lai diversiteet: ühel tüvel v palju isendeid. ISSR. Geenid: RFLP
männioksale, mille juurdumine indutseeriti 0.05% Na-5kloro-3indoolatsetaadiga
Lehtede bakterid on fülogeneet konserveerunud; Taimede taksonoomia seletab 26% Bakt koosluse var, f-n tunnused 13% ja nende ühisosa 10%
bakterid: erinevate BD arvutavate progede võrdlus: eri tulemused Chao1, Sace jt; VIITED
mullabakterid erinevad oluliselt kontroll-ja kergelt väetatud rohumaadel; mitmetel liikidel stat oluline erinevus rohumaa tüübist ning paiga efekt. Arv et kerged muutused mulla toitainetes mõj oluliselt taimekooslusi, ent ei mõjuta mikroobikooslusi
konkurents EcM kooslustes ja katsetes: kas määrab taim v seen? Metoodika
Rhizopogon 2 liigi vahline konkurents. Üks idaneb kiiremini ja surub teise maha võrreldes üksikinokulatsioonidega
konkurents EcM seentel sõltub keskkonnast, arv. Et tugevam konkurent on kasulikum ka taimele
inhibeeritud teiste EcM seente poolt, mis on enne kasvamas. Ent üks liik Rhizopogone ei suuda teisi inhibeerida
EcM mõju kasvule parem niiskes vs kuivas mullas
Cenoc-assotsieerunud kultiveeritud seentel: paljudel seentel esineb peremeespuu-eelistus, ent spetsiifilisust mitte. Kask erineb okaspuudest suht rohkem
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, paks mantel, tugev rakusis kolonis, haustorite seedimine taimerakus; Monotropa -er paks mantel, rakusis kolonis; Rhododendron, Gaultheria, Cassiope -mantlita erikoidne MR. Kasvava saproobsuse jada
Biolog(R)domin: Pseudomonas, Variovarax (eriti Tomentellal), actinomycetes
Helianthemum: Cenococcumiga inokuleeritud taimed kasvavad palju paremini. Moodustub (ekt)endoMR; kasv sõltub ka mullast.: 5 pindsteriliz sklerootsiumi
AL:CA
Flavonoidid Moriin ja Hesperidiin induts Suillus bovinus eoste idanemist
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
Subarkt soos: peremehespets pole Andromeda, Empetrum ja Vacc uliginosum ja Vacc vitis-idaeal. Plot mängis suuremat rolli kui peremeestaim; Domin Helotiales, Serendipita, Chaetothyriales
proovi koosluse struktuuri ja olemasolevate andmete põhjal tehaks kindlask, kust proov võiks pärineda ja kas tegu võib olla reostusega
Neocudoniella radicella kuusejuurtel. Liigikirjeldus ja EcM-moodi struktuuri kirjeldus [tundub, et siiski pole ektoga tegemist, sest mantel väga laigutine ja HN väga nõrgalt arenenud ja intratsell kolonis ulatub endodermisesse
seente liigitekke mehhanismid: ülevaade: allo vs sümpatriline, polüploidiseerumine, genoomi introgressioon, hübridiseerumine. Kodustamise, substraadi, peremehe spets mõjud. Näidetena Heterobasidion, Melampsora hübriid paplil; Epichloe, Ophiostoma novo-ulmi, Saccharomyces, Phytophthora alni 
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
ECM seentel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!
4 eraldamine
AM seente liigirikkus sõltub taimede liigirikkusest, mulla niiskusest ja liblikõieliste olemasolust; koosluse struktuuri määrab enim taimede funktsionaalsete gruppide olemasolu
Colletotrichumi peremehe-spts tüved põhjustavad suuremat suremust ja haigestumist puuliikidel, millelt seened isoleeriti. ITS pea identne. Peremehe-spets tüved tekitasid palju madalama kaitsereaktsiooni taimedel
MHBde PLFA koosseis sõltus samuti kloonide kasvukiirusest ja ühtlasi ka seentest
kuuseokka kõdus: BD kasvab lagunemimse käigus; Lophodermium arvukas algul ja ka hiljem ning aktiivne RNA vs DNA põhjal; lagukiirus eri kuuseloonide vahel sama ja kooslus kah. Endof muutuvad saproobideks ja lagundasid ise 1/3 kuni 45% massist. Domin mfg Helotiales, ka Sarcosomataceae ja Agaricales
%koloniseeritud; väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustega
orava sitaga: Rhizopogon, Tuber, Sclerogaster -sama hea mükoriisa moodustamine kui eostega viljakehast (20-33%)
süsinikpaberil Petri tassis
Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; 
Suillus grevillei süntees õnnestub kuusel söepaberil, vahest areneb normaalne ECM
Terfezia ja Helianthemumi suhe pole EcM, kuigi seda väidetakse. Terfezia ja Robinia vahel pole samuti mingi EcM. Helianthemumi ja Robinia korteksirakud lagundati, eriti kõrgete P konts juures, hüüfid tungisid steeli ja endodermisesse, põhj tugevat taime vastureakts; mõju taimekasvule polnud; Termin: Terfezioidne assotsiatsioon
DGGE bändid: bakterid ja seened -liigirikkus suurem komposti inokul vs kontr
liigirikkama ECM kooslusega istikud metsast on väiksema juurdekasvuga kui madalama liigirikkusega istikud raiesmikult peale ümberistutamist
tsuuga ja kuuse noortaimed (5a) peale ymberistutamist ja eri juurekontakti rezhiimi. Tais-juurekontaktiga puudel suurim EcM diversiteet, ent väikseim kasv
kaheks jaotatud juuresüsteem: vs väetamine
Rhizopogon 2 spp genetid ECM järgi: SCAR praimerid GCG ja CAC kordustele. Vaja 5 markerit genetite tuvastamiseks. Maksimaalne geneti läbimõõt 13.5 m
hambasodist leiti väga palju eribaktereid 16S rDNA sekveneerimise jr, eriti streptokokke (arv PCR artefakt, mistõttu lõigati streptokoki-restriktaasiga DNA katki IRW). Paljud bakterid ei kasvanud kultuuris 
Laccaria sp: monokaarüonid vs dikaarüonid: sarnane, dikaarüoni omadused enamasti monokaarüonite vahepealsed.
x CWD-le
Ordinatsioonides eri distantsimõõdud ja meetodid: ChiSq ja Pearson Corr efektiivsed gradientide puhul; Gower ja Canberra diskreetsetel juhtudel; 100 sekventsi proovi kohta oli piisav erinevuste tuvastamiseks; Kvantitatiivsed meetodid töötasid paremini kui kvalitatiivsed (0-1); Kvalit meetodid töötasid diskreetsetel juhtudel hästi, ent gradientide puhul kehvasti; Kvalit puhuks oli vaja palju rohkem andmeid. PCoA ja NMS sarnase efektiivsusega; See kui palju variatsiooni meetod katab, ei näita meetodi headust; 
alginaadi ja hüdrogel kerakesed -ei vigasta seent, kontrollitud tingimused, mõni seen peab vastu 9 kuud +4C juures
okaste eemaldamine looduslikul männil vähendas pealsete juurdekasvu järgneval aastal, käbide teket, ECM seente viljakehade prod, tuberk ECM osakaalu (mitte oluliselt), samaks jäi ECM kolonisats, juurte kasv, ergosterooli sisaldus
valgusallika tugevus mõjutab kahe seeneliigi proportsionaalset osakaalu ja juurte koguarvu nulul. Cenoc talub hästi varju ja vajab ilmselt vähem C kui Lactarius
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
üldine bakterite isolaatide ja aktinomütseetide arvukus suurem Pinus edulis risosfääris vs bulk soil; normaal vs vulkaanilisel pinnasel, vanadel vs noortel puudel, närimata kui näritud puudel. Pseudomonas fluorescens sama, ent koloniseeris pigem nõrgestatud taimi
Clitocybe, Lepista: nitrifikatsioon suureneb
arv et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali
merebakterite BD tipp temperaatses N ja S vöötmes talviti
Wilcoxina-ülevaade peremeestaimedest; katseliselt EktendoMR männi ja lehisega, ekto teistega+ kask + haab v a lepp; Mõned männiliigid mood pigem ektendoMR, teised pigem ektoMR v ohukese mantliga; v tugev pos mõju taimekasvule eriti ECM mood puudele vrd EeMR puudega; laialt levinud v paljudes Ameerika istandustes, v vähe leitud metsast Wilcoxina v tugev pos mõju taimekasvule eriti ECM mood puudele vrd EeMR puudega
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kol nis. K ev tud maad, põlenud alasid, metsataimlai , väetamine stimul., võis iljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noo e taime juurtega ei õnnestun d; tüved ja jooksul kao avad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi sterilise rimat  metsamullal ja auto l turbal; vitamiinidest ajab vaid tiamiini nagu teised lehikse ned; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes EcM%le; mida rohkem eoseid (10e9) seda parem EcM%; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna, P vaetamine 40 kg/ha parem kui mittevaet EcM%le; arv et klamüdosp ei ole nii vastupidavad sailitamisele kui eosedeostega inokul palju f-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes EcM%le; mida rohke  eoseid (10e9) seda parem EcM%; parim on eo ed ja seemned korraga m lda panna, P vaetamine 40 kg/ha parem kui mittevaet EcM%le; arv et klamüdosp ei ole nii vastupidavad sailitamisele kui eosed
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes (poolsteriilselt klamüdosp parem); mida rohkem eoseid (10e9) seda parem taime kasvule; parim on eosed ja seemned korraga mulda pannaeostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes (poolsteriilselt kl müdosp parem); mida rohkem eoseid (10e9) seda parem taime kasvule; parim on eosed ja seemned korraga mulda pannaeostega inokul pa ju ef-se  kui k a üdosp nokul itt teril tingimustes (poolsteriilselt kl müdosp pare ); mida rohkem eoseid (10e9) s d  parem t ime kasvul ; p rim o  eosed j  seemned korr ga mulda panna
vastupidavus temperatuurile: eosed=oiidid>klamüdosp (arv Helotiales spp)>>hüüfid
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime transpiratsiooni reguleerijatena, õhulõhede juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taim
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja risosfääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui mitteMR taim. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusega
Pisolithus: monokaarüonitel kehv %ECM, vilets taimekasvu parandamine, dikaarüonitel positiivne. Dikaarüoni võimekus ei sõltu monokaarüonide omast. Dikaarüonidel oluline korrelatsioon: %ECM vs taimekasv. Eri männiliikidel oli seente efektiivsuses suur vahe.
mükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km
Atlantilises BRA vihmametsas domin AM mürdilised; ainsaks uuritud EcM taimeks Coccoloba rosea. Coccoloba on BRA sh Atl vihmametsades laialt levinud. VIITED.
ECM peenjuured lagunevad aeglasemalt kui mitteECM peeneimad juured; Seeneosas rohkem N, P, ent kuni 60% kitiini ja seetõttu lagun aegl. ; arv sõltub suktsessiooniga, sest ECM taimed on võimelised min-aineid seente vahendusel paremini kätte saama kui AM taimed; hüpotees: ECM seened lagundavad esimesena peremehe surnud juuri
Populus tremula: optimaalse nakatamise leidmine seemikutele
ECM, AM stimuleerivad
ericales: MR tüübid: eriliikidel leidus mitmeid eritüüpe, sh Pyrola -nii arbutoidne ki erikoidne kui ei midagi
Puude BD temp Aasia>E-Am>Eur. Seepärast et Aasias külgnev subtroop regioon, ei liigenda E-W mäestikud. Euroopas ei elanud üle jääaegu. Puudel raske ehitada kompleks külmakaitsemehh. Erandina Am-s rohkem Carya, Crataegus, Quercus kui Aasias. Carya ja Quercus radiats-ts Eur ja Am; Crataegus S-Hiinast. Eur-st on puudu külmaõrnemad subtroop perek, suurematel perek suurem tõen säilida. Paleogeenis sama kõikjal. Täielik liiginimekiri: paju???
20*20, ettekasvatatud ja inokuleeritud Petri tassis ECM vs saprotroof mikrokosmoses: ECM seene sink strenghthüpoklorit Petri tassis turvas+vermikuliit
ErM seened jm kottseened lagundavad kitiini palju paremini kui ECM seened Paxillus ja Rhizopogon.
Armillaria spp. Sõltuvalt paigast ja liigist; max 2hakonkurents: Armillaria spp. Eri paigus
Glomeraceae vs Gigasporaceae domin sõltub mullalõimisest. AM koosluse struktuuri erinevus korrel geogr distantsiga >järelikult on levimine limiteeriv
2ks jaotatud juuresüsteem odral ja vahtral, 3 AM seent; kontrollpool vs AM-pool. 14C söötmine. AM-seentel liigispets voime suurendada taimekasvu. Tugev korrelatsioon AM kolonisatsiooni ja 14C saamise vahel
DNA mullas: bakterite poolne lagundamine, transformeerimine vs seondumine mullaosakestega, mis eriti aktiivne saviosakestega (er montmorilloniit) ja sõltub pHst; GMO taimede DNA võib sattuda bakteritesse, ent seda ei peeta maj eriti ohtlikuks. Kuni 10% mulla P-st võib olla seotud DNA; Organismid võtavad rakkudesse terveid DNA ahelaid, mis lagundatakse monomeerideks või väiksemateks juppideks ja seejärel tehakse oma RNA ja DNAd
Rhizopogon + ebatsuuga -N2 fikseeriv Bacillus eriti tuberkuloidse ECM periidiumis (mullas ja sees palju vähem)
Amanita muscaria eoste levik: aja jooksul eoste suurus vähenes; eoste eraldumine max pärast täisküpsust 3 p jooksul; öösel max, päeval min; vsid 2% eostest levib >5 m eemale. Vihm ja niiskus soodust eoste eraldumist; tuul soodustas levimist
kolonisats vastupidine DS kolonis-le. Varieerub rohkem. Korrel. Pos temp, sademete, niiskuse, pHga, neg päikesepaistega, N, P, org-aine konts-ga. Eri taimeliikidel tipp-ja madalhetked eri kuudel. Arbuskulite, vesiikulite ja hüüfide arvukus kõikus samuti iseseisvalt eri liikidel
Tricholoma matsutake VK vs EcM ISSR: 12 genetit esines 3 a jooksul 38st. Nõiaringid koosnesid 1 -4 genetist. 1 genet mood mitu ringi üksteisest 11,5 m eemal. Enamasti genetite suurus <3 m . Vkde all alati sama geneti EcM tipud. EcM tipud kuni 40 cm Vkdest eemal. Üks genet kolonis kuni 7 peremeespuu juuri, samas kui igal puul 1-2 seeneindiviidi. Üle pika maa Eostega levikul v oluline roll matsutake levimises, sest ISSR genotüüpidel pole proovipaiga järgi mustrit. 
Itaalias ja Makaroneesias. Neottieae miksotroofid ja seot EcM seentega; Orchideae autotr ja seotud CeratoB, Tulasnella ning Leptodontidium (v.a. Gennaria diphylla, mis mõl regioonis seotud Cenoc, Lact, Russ vs Pezizaceae Makaroneesias
sammaldaimede kudedes Lätis arbuskuleid (maksasamblad Conocephalum, Fossombronia), kott- ja kandseente hüüfe mitmetes maksasammalde ja pärissammalde perekondades
Cenococcum: ei mood ECM 2 pajuga, lepaga ja kadakaga
Pyrola rotundifolia, P secunda: isoleeriti juurtest mitmeid seeni, sh MRA1, pannaldega kandseen, MRA2, MRA3. Seemned ei idanenud hasti ei huumuskihi all metsas ega eri laborisootmetel koos voi ilma seenega. Vaid MRA& suutis idandada moned seemned. Kui idanemine toimus, siis sporaadiliselt
Tomentella sublilacina vs Rhizopogon sp eoste idanemisel: Rhizopogon idanes kiiremini ja alustas kiiremini kolonis, ent mõne aja pärast hakkas Tom subl domineerima. Rhizopogon püsis kauem kui substraati väetati oravapabulatega. Taime toitainete rohkus mõj seente konkurentsi.
Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)
T. Sublilacina, Rhizopogon: spooridest 2milj
värskes kõdus Helotiales, Mycena-Marasmius, Cantharellales, samblakõdust ja allpool Capronia, Thelephorales, Helotiales, Umbelopsis (endof Zygomycota), Archaeorhizomycetes
Suillus variegatus vs Hypholoma fasciculare; inokulumi efekt Suillus variegatus vs Hypholoma fasciculare; inokulumi efekt
ECM vs sapro x
ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss
ECMvs SAPRO antagonism
mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
Frankia: kehel dominant-genotüübil esineb peremehe-eelistus kas Alnus rubra v A viridise suhtes
Invasiivsed mittepatogeensed mmikroobid: ülevaade (seente osa v vilets)
in vitro transkribeeritud 16S rRNA; 30 20-nu oligoprobet, pesitsi ja redundantsed seas. Õige-ja valepaardumiste eristamine mängides sulamiskõveraga. Külmhübridisatsioon. Vähene soolade konts pesulahuses mõjub õigetele paremini kui valepaarsunud probedele, ent madalama konts juures madalam üldsignaal. normaliseerimine ühe universaalprobe jr. Esinesid mõned valepositiivsed RNA-DNA dupleks paardumise omapärade tõttu
Phialophora inokul mänd säilitas peale rauakaevandusele istutamist oma sümbiondi kui Complexipes asendus kandseentega ja Suillus WilcoxinagaCo plexipes, Phialophora in kul männil suremus väik m kui Suill s, Pisol thus < kontr rauakaevanduses; kasv Complexipes, Pisolithus >Suillus > Phialophora, kontr
AM vs ECM paplil, pajul, eri kk-tingimused, taime vanus, juure eri piirkonnad
paju ja Populus deltoides: Looduses EcM domin mõõduka niiskuse juures, AM domin kuivemates ja niiskemates, ent väldib ka äärmusi. Eksperimentaalselt mõl eelistasid parasniisket. Arv EcM tõrjub AM välja sobivates tingimustes
liigirikkuse ekstrapoleerimine lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: binaarsetele sipelgaandmetele (tugevalt lognorm jaotus) lognorm ei anna usaldusv hinnangut. ICE ja Michaelis-Menten vähem ebastabiilsed, hinnang väikese nihkega (ülehinnang kuni 6%). Soovit kas mitmeid paralleel ja usaldada neid, mis toodavad platoo poollog skaalas. Haruldaste liikide rühmit
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
16S rDNA: 132 probe 18nu, erinevatele bakterirühmade, kõrgematele taksonitele, universaalsed, 2 neg kontrolli, optimiseerimine dissots-temp ja pesemistemp jr; tetrametüülammooniumkloriid A-T ja G-C erinevuste kaotamiseks; vale neg pole, vale-pos 4%; 96% õige; min [DNA]=50ng; 1 valepaardumisega probedel u 8 *C madalam dissots-temp; ent ka õigetel võib varieeruda palju kordi sama probega
bakterite levik mõjutab enim soolsus. Mullas on BD v kõrge, ent fülogen-BD madal. Vaja rohkem metaandmeid sellisteks analüüsideks
Amanita, Boletuse, Cortinarius, Descolea, Hydnangium, Hydnum, Laccaria, Lactarius, Mesophellia, Paxillus, Pisolithus, Scleroderma ja Tricholoma EcM süntees Eucalyptus globulusega. Russula spp ei mood EcM. Kõrgus polnud hea näitaja, mass oli . EcM kolonis ei korrel massiga plajud EcM seened stimul eukalüpti massi 90-225% kontrolliga vrd. Kasvu ei stimul. EcM kolonis ei korrel massiga.
Laccaria monokarüoodid on mõned võimelised mood ECM ebatsuugaga, teised mitte. Vahevormid. Eelnev uurimus männiga sai samadel seenetüvedel erinevaid tulemusi
Arabidopsise juurtes bakterid on fülogen erinevad vrd mullas ja juurtes; BD madalam
tammetõrud Laccaria>Hebeloma>Cortinarius anomalus; orgaanika lisamine suurendab
bakterid ja arhed Pr Guajaana setetes: pms proteobakterid, Flexibakter-grupp, aktinobakterid
bakterid 1300 m sügavusel meres, põhjast 60 m ülalpool sarnanevad pigem setete anaeroobsetele bakteritele, suurem BD kui pinnapool
max kasv istutatutel
AM seente koosluse str väikseses skaalas on 'overdispersed' - eri suguk liigid kipuvad koos esinema; juurte kolonis osas on AM-liigid fülogen klasterdunud
Kooslus on stabiilsem ja peremeestaime biomass suurem kui AM kooslus. koosneb rohkem kui ühe sugukonna liikmetest; Glomeraceae ja Gigasporaceae komplem mõjudega
külmutus, gene-clean
taimekasv palju suurem tuha manulusel, ECM eriti efektiivne kui tuhka polnud, ent ECM seened suurendasid taimes oluliselt tuhaelementide konts.kole kiire: vt Finlay et al., 1988
2 Piloderma vaheline konkurents erinevate N ja tuhasuse astmetega. Oluliselt erinev liikidevaheline kolonisatsioontaimekasv parim ku  rohkem N ja tuhka
EcM juurtel 4 korda enam baktereid ja aktinoM kui NM eukalüpti juurtel
cistaceae: Fumana, Tuberaria Ameerikas ECM-taimed
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
Tuber vs Festuca mulla aurutamine: efektiivnevs mulla aurutamine; 1 vs mitu sümbionti; vs Festuca ovinaspoorinokula sioon 10*6/ml Tuber
Tuber melanosporum vs T. brumale (parem kuivemas)
tuberiga inokuleeritud tuberi pinnasel sarapuukloonidega: tuber vs muud. Noortel juurtel domineeerib Scleroderma, Tuber vanematel
RT-PCR bakteritele, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
kuuse eriliigi hybriidid on väiksema fotosünteesivoimega kui molemad vanemliigid
Fagaceae: tertsiaaris või varem olid kõik perek olemas nii Eur, N-Am kui Aasias. Fagus tek arv Kaug-Idas v L-Hiinas; Lithocarpus SE-Aasias; Disjunktsed taksonid on eristunud miotseenis ja arv levinud üle Beringi silla. Kolumbia ja SE Aasia Trigonobalanuste divergents oli 37 MAT ja levik toimus arv üle N-Atlandi silla; Quercus sect Quercus tek arv W-Am-s ja levis 17 MAT Aasiasse. Quercus tek arv Aasias ja levis üle N-Atlandi silla Am-sse, kus divergeerus ja hiljem levis üle Beringi silla tagasi. 
Collybia fusipes: väikesed genetid, mitu ühel puul; IGS1,2 vs SI: veic eritulemused
maisi risosfäär Brasiilias: 20 p vs 90p, risosf vs eemal: DGGE 18S rRNA 1650 bp. Algul risosf domin pleosporales, mitterisosf Eurotiales, Mortierellaceae, hiljem risosf Cryptococcus jt Filobasidiales, Pleosporales, Hypocreales. DGGE bändi taga võib olla 5 eri seeneliiki
Nothofagus: tek Antarktika ps-S-Patagoonias väh 83 MAT. Siis oli kooslustes koos Podocarpaceae, Proteaceae ja Myrtaceaega. Hiljem er koos Podocarpaceaega. Hiliskriidis levinud nii lääne kui idakaldal kuni 25* S. Hiljem vähenes. Jääaegadel er areaali lõunaosas v tugev migratsioon. Refuugiumid N-Chiloe ja 43*S põhjapool. Areaal ei puutu kokku Alnuse ja tammega, mis on vast NW Argentiinas ja Ekuadoris. Alates 34*S põhjapool sademeid ebapiisavalt praegu ja ka jääajal. Jääaeg ei põhj nii suuri flukt kui Põhjapoolkeral. 
OrM Reunionil: Network str Nested; spetsiifilisus madal; pms Tulansellaceae, Serendipitaceae, CeratoBasidiaceae: seentekooslus ja orhideede fülogeneetiline str olid seotud vaid epifüütsetel orhideede. Arv. Suuremate kasvunõudluste tõttu
HgCl ja CuSO4 töötasid, muud mitte (H2O2 ja ClO4 ei proovitud)
eostega inokul koos seemne ja saviga yhes tykis annab norm tulemuse vaid sisetingimustes, mitte kasvuhoones; eostega inokul koos seemne ja saviga yhes tykis annab norm tulemuse vaid sisetingimustes, mitte kasvuhoones; 
eri kasvusubstraadid, söötmed, nõud, tingimused, seeneliigid; eri inokulumivõimalused
Thel: idandamine ei õnnestunud agaril koos juureekstrakti ja eraldatud juuretükkidega; õnnestus potis eluspuu juurtel Thel: idandamine ei õnnestunud agaril koos juureekstrakti ja eraldatud juuretükkidega; õnnestus potis eluspuu juurtel
Thelephora: spoorinokulatsioon. Kontaminatsioon inhibeerib, ELUSjuured stimuleerivad
ECM vs patogeenid: liigisisene varieeruvus
mass
mass
spoorinokulatsioon; tavaperemees vs juhuperemees vs tõrjumine
metsamuld vs raiesmik vs istandus (kõige väiksem inokulumi potentsiaal liikide osas
Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
arv, et EcM seened aitavad kaasa lagunemisele Dicymbe metsades, sest olulist lagun aeglustumist EcM plottides (vrd sapro ja lõigatud plottidega) ei esinenud. Samas EcM plottides jäi lehtedesse rohkesti fosforit vrd sapro-plottidega, ent vähem Ca. Kõdukihi paksus Dicymbe metsas palju suurem kui mujal ja seda kolonis tihedasti EcM hüüfid, eriti Thelephoroid sp
pH mõjutab
männid inokuleeritud eri seentega vs ilma omandavad eri kasvukohtades eri efektiivsusega kohalikke seeni. Rohkem nakatuvad kontr ja Pisolithus, eriti männimetsas vs ster, mittester põllumaj, põletatud paigus. Kohalikud seened kolonis pms kiiresti kasvavate pikkjuurte harusid, inokul seened aga lähedasi juuretippemänn d inokuleeritud eri seentega vs il a omand vad eri k svukohtades er efekt ivsu ega kohalikke seeni. Rohkem nakatuvad kontr ja Pisolithus, riti männimetsa  vs ster, mittester põllumaj, põletatu  paigus. Kohalikud seened kolonis ms kiiresti kasvavate pikkjuurte harusid, inokul seened aga lähedasi juuretippe
bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni
B: DGGE: looduslik vs polllooduslik vs kultuurrohumaa (suurem dominantsus): vahet pole, sest vähe proove
Corallorhiza odontorhiza - assots vaid Tomentella spp, eriti üks liik, mida mullas väga vähe ja juuretippudelgi vaid orhideede läheduses. Tomentellade arvukus oli sama paikades, kus orhideed vähe vs palju; Arv et Orhideede dünaamika sõltub seene dünaamikast, mis omakorda sõltub pude dünaamikast. Orhideed olid nakatunud Ceratobasidium-mädanikuga
Goodyera pubescens: assots vaid teatud lähedaste Tulasnella liikidega. Looduses geneti piires rametitel, juurtel ja pelotonidel alati sama sümbiont; laboris on võimalik ka mitme liigi pelotonid korraga. Kiireim koloniseerija oli alati ka efektiivseim kasvu soodustaja; Pärast väga kuiva suve, loosusliku populstsiooni genetitel vaheldus Tulasnella liik. Laboris elasid seenevahetuse üle vaid suurimad isendid
lehekõdus haab vs kuusk. BromodUTP-ga rikastatud N-substraatide ülesvõtt on fülogeneetiliselt määratud. Kooslused eri kõdus erinevad - kuusekõdus fülogen üledispers.
Dicymbe idanemine ei olene seemnete tihedusest. Dicymbe jpt AM puud idanesid paremini Dicymbe-rohketes metsades. Dicymbe elumus palju suurem 1 a pärast monodomin metsas; teistel puudel madal elumus, ent AM metsas kõigil ühtlaselt madal; seemned 'kadusid' segametsas kõigil taimedel rohkem kui monodomin metsas; EcM kol MD 100% vs 14% segametsas. Arv MD metsas vähem herbivoore, sest Dicymbe seemneid ei eelistata ja mast fruiting. Kaugeim seemik 17.4 m emapuust Dicymbel. Arv EcM eluviis mõj Dicymbet MD metsas paremini kui teisi puid
Corallorhiza; vs ECM seene ja peremeestaime olemasolu
NZL Ericales mood ErM. Pernettya macrostigma (Eric) jagab identse kultuuriga sümbionte koos rohttaimedega Asteraceae, Araliaceae ja Rubiaceae hulgast
EcM kaaslevad seened: põhiliselt MRA, vähem Penicillium, Mucor, Verticillium, Aureobasidium pullulans. Aur.b. Ja Vert endofüüdid; MRA, Penic ja Mucor nii endofüüdid kui parasiidid sünteesides. MRA võib moodustada seenmantlit ja HN moodi moodustisi, aga steelis rakusis kolonis. 
thiamiin, aminohapped ja B-vitaminid ja Mä-juured stimul nii EcM seente kui saproobide kasvu
liigirikkuse ekstrapoleerimine proovipõhistel andmetel lihtsate matemaatiliste funktsioonidega: 11 eri funktsiooni paljudele eri biol andmetele. Üldiselt parim LS meetod, järgn neg binoom, jackknife1, log, SV, Weibull. Power alati ülehindab. Ekstrapol parem suurema liigirikkuse juures, kuni 2 korda suurema andmemahu jaoks. Saab k alati mõõdetava pop jaoks
Hebeloma cavipes: taimlas indiviidid läbisegi, duurim hõlmab palju seemikuid ja katab 20-30 m
mükohet Afrothismia liigid on kitsalt spetsialiseerunud ühele Glomus liigile. Afrothismia liigid on suurusjärgu nooremad kui Glomuse liigid ja arv. Afrothismia liigiteke on korreleetunud peremehe vahetusega sõsar-seeneliikide vahel
15N mõõtmine ja hea seos mükoriisatüübiga
Woollsia pungens: puhaskultuuride baasil määrang: 1 dominantliik 90%; 1 dominantgenotüüp (95%)
ErM seened Woolsia ja Leptospermum terves juurestikus (1 m eemal) juurest saadud kultuuride põhjal. Palju selliseid isolaate, mis hiljem ErM sünteesida ei õnnestunud (sh Phialocephala, Phallales sp). Domin Helotiales, Hymenoscyphus. Dominantliik kattuv; üks genet kattuv
bakterid-nematoodid-kiskjanematoodid: BD idiosünkraatiline efekt biomassile
Wilcoxinale parem turvas-vermikuliit-MMN kui Petri tassi agarsööde; nat mullaga inokul MR mood aeglasemalt
metsanduses EcM inokul kasutamine. Eriti troopikas ja kõrgmäestikes puud ei kasva ilma inokuleerimatametsa duses EcM inokul kasutamine. Eriti troopikas ja kõrgmä stikes puud ei kasva il  inokuleerimata
istandustes vs ECM: ülevaadepuhaskultuuris jm kasvatuste tarbeks; inokuleerimismeetodid
sekotioidsete seente eri tunnused mükoriisamoodustajatel (closed pore hilum X2=23.5 P<0.001; apical pore absent X2=11.5 P=0.001) ja saproobidel (open pore hilum, apical pore +/-)
inokulumi potentsiaal
Eri eCM seened mõj erinevalt Mä ja Kuuse kasvuEri eCM se ned mõj erinevalt Mä ja Kuuse kasvu
Amanita mappa, A. muscaria, A. pantherina, A. rubescens, Suillus flavidus, Xeroc subtoment, Entoloma rhodop, Lact helvus,rufus, Clitopilus (Pax) prunulus, Tricholoma albobrunneum, imbricatum, pessundatum, vaccinum, Rhizop luteolus, roseolus, Scleroderma aurantium sünt Pinus sylvestris. FAIL: Chalciporus piperatus, Clitocybe geotropa, clavipes, infundibuliformis, Lepista nuda, personata,nebularis,inversa, Hygrophoropsis aurantiaca, Leucocort (Cortinellus) bulbiger, Lepiota clypeolaria, Cystoderma carcharias, Macrolepiota procera, Chloroph rhacodes, Albatr confluens, Agaricus spp, Russula spp, Stropharia spp, Sparassis, Bovista, Calvatia, Geastrum, Lycoperdon ; pH mõju, kultuurikirjeldused
eritaimed, mükoriisa, sklerootsiumid, risomorfid, erivõimalusederi kasvusubstraadid, söötmed, nõud, tingimused, seeneliigidviljakehade, ECM säilitamine isoleerimiseks
leesikas: paljundamine vosudega: juurdumus 10 näd 66% 1% IBAga lees kas: paljundamine vos dega: juurdumus 10 näd 66% 1% IBAga
Arctostaphylos, Arbutus
istandikes
võib kahtlustada: Leucopaxillus, Porpoloma (Trich), Catathelasma, Rhodocybe, Entoloma (Ent), Melanoleuca (Plut), Limacella (Aman), Camarophyllus; Pseudoclitocybe, Pseudoarmillariella (Cantharellula), Omphalina, Arrhenia (Omph), Phaeocollybia, Squamanita, Pleuroflammula (Inoc), Auriscalpium (Russula)
mineraalained, juur, pealsed, veepotentsiaal, õhulõhede juhtuvus, klorofüllvegetatiivne inokule rim ne MMN pH 7
network-anal: taimeliigid valiti n vastavalt ohtrusele; MEX taimedel taimede nestedness 2x suurem kui seentel; Öpiku koosluses ka oluline nestedness taimedel
Alnicola: polüfüleetiline väh 3 haruga. Hymenogaster ka polüfüleet kahe haruga. Alnicola bohemica ja arv lähedane Hymenogaster sp monokarüootidena. . Alnicolal tek seos leppadega iseseisvalt 2 korda. S.o. Arenenud Salicaceae-ga sümbioosist. Hymenogaster ja Hebeloma arv laia peremees-ringiga. ITS põhjal raske kõiki liike eristada, sest vahed väikesed. Arv et maasisesed vormid eriti rohkelt rühmades, mi on äsja ja kiiresti radieeruvad.
poud: Suillus hoiab taime kasvu korgemal poua ajal, ECM kolonisatsioon ei vähene, peale pouda palju kiirem taastumine
Terfezia mood ECM kuldkanniga MEA söötmel; Terfezia ei soodusta juurte teket kuldkannil
Helianthemum-mikropropagatsioon, meristeempaljundus
8 ens aktiivsus sõltuvalt jaan vs mai; vs harvendusraie; vs declining puud. 3 seeneliiki. Kõik toimisid erinevalt, k.a. interaktsioonid. Kõikide ens akt kõrgem talvel 2-3-korda. Lakaas, kitinaas, glükosidaas akt suurenesid pärast harvendusraiet. Viletss seisus puude ens akt ühtlaselt madalad. Hüpot, et EcM seened käituvad talvel saproobidena. Pakuvad, et Clavulina Cinerea on eriti saproobsete omadustega. PROBLEEMID: kas ens akt EcM seentel või seotud bakterite ja saproobidel? hea disain. Kas talv ja kevad käituvad pidevalt nii?
kuusk:boori vähendamine-pole oluline
ECM vs AM: Uapaca on pigem ECM kuival pinnal ja AM niiskel pinnal, topeltkolonis harvem kui võiks eeldada; Leptospermum on ECM kui lähedal teised ECM puud; AM kui pole ECM puid; AM "ultramafic" pinnasel. Mõl liigil mõl MR tüübi kolonis v var
hemiparasiit parasiidiga EcM kol ol suurem, liigirikkus ja BD suurem, inokpot parem kui kontr-taimedel -arv et suurenenud EcM kol suurendab puude taluvust parasiidile, rohkem min-aineid parasiidile: ECM kooslus parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, 
perliit-turvas 9:1
Tuber melanosporum: pop-gen distance decay 5 m; samal puul võib olla mitu seeneindiviidi; vaba ristumine 90 m piires (ala suurus). Osa suuremaid geneteid tuvastati läbi 2 aasta
Tricholoma matsutake: IRAP: seeneringid koosnevad mitmest genetist. Arv. Et uued genetid tulevad shirosse seksuaalsete eoste levimisega. Samas uued genetid on vanadest geneetiliselt üsna erinevad. Arv, et matsutake levikul on eostel väga suur roll
ECM vs Tricholomopsis agaril ja sümbioosis mass; T. rutilans üks tüvi stimuleerib, teine inhibeerib
esinemine lõikheinalistel -metaanalüüs: ei seostu niiskusega ega häiringutega, pos sõltuv [N], neg [P, K]. Olulised adaptatsioonid AM-ta toime tulekuks -juurtes aerenhüüm, klonaalne kasv, osadel kambrilised juured, aminohapete omastamine
funktsionaalsete rühmade arvukus ja suurem liigiline koosseis suurendavad biomassi, vähendab juhuslikku varieeruvust
kolonis suurem puudele lähemal kui kaugemal
Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemigaomapära ed mikrokosmid, kuhu terve plaadi peal olid EcM seened ette kasvat tud ja hiljem vii i laial alal konta ti
eri EcM seentel erinevad eoste idanemise efektiivsused. Võrdlused taimeseemnete dormantsuse ja pikaealisusega. Kiidab Brunsi artiklit
Phialocephala fortinii ja Heteroconium suppr Verticilliumi kahjustusi juurtes, ent mitte söötmetel. Eri kultuurtaimedel domin juurtes Ph. Fortinii+MRA, Fusarium sp, Heteroconium sp. 5-l taimel seente peremehe-spets pole
kompostis seente ja bakterite kooslused: eri kompostitüüpides suured erinevused; virtsas Ascobolus ja Psathyrellaceae. Komposti töötlusel on mõju väiksem
biogeo bakteritel globaalselt: arv et laialt levinud bakteriOTUd on laborireostus; ohtrus ja sagedus on väga tihedalt seotud; 
endofüüdid pilliroo juurtes, risoomides, vartes vs lehtedes: BD sama. Enamus liike kattub maapealsetes ja maa-alustes osades, ent paaril stat olulised erinevused juurtes vs mujal või üleujutatud vs mitte-üuj mullas. Domin Cladosporium sp; seltsidest Sordariales; klassidest SordM ja DothideoM. Lisaks v palju EcM-seeni nii lehtedelt kui mullast, Sebacina verifera
P ja eriti N väetamine vähendab EcM kolonis; 
xxx juured, pealsed:biomassTricholoma tridentinum: erinevad meetodid: vja metsamulda ja tahket inokulaati
AM-seened veetaimedes Lobelia ja Littorella -madal BD eri järvedes: paar Glomuse ja üks Acaulospora klaad; Lobeelia ja littorella (mõl aerenhüümiga) kolonis 28-85%; Isoetesel 0%
pistokstega paljundamine vs ECMpistokstele
IBA stimuleerib männi juurdumist ja ECM teket ; 5ym TIBA stimul juurte teket, seentel lisa-pos-efekt taimedele, ent TIBA inhibeeris ECM teket
N ja poud ei mojuta ECM kolonisatsiooni ega liigilist koosseisu
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
taimekasv eri lehekõdu tüüpidel mitteaditiivne, idiosünkraatiline
Nilsson RH, Hyde KD, Pawłowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kauserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl BD, Lindner D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nylinder S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T, Sánchez-García M, Sousa FD, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2014. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fung. Div. 67: 11-19.
image analüüs eri halltoonitasemetega
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
Frankia: isoleerimine puhaskultuuri, eri lepaliikidel eri kasvukohas eri morf Frankiad
elektronmikroskoopia
Robinia: AM, Rhizobium, korge CO2 ja kombinatsioonid paremad kui niisama, 
ergosteroolipõhine kolonis mustikal ja pohlal suurem kõrgema CO2 ja soojuse juures, samas [N, 15N] väiksem
bakterite arvukus suureneb ja mitmekesisus erineb EMH juures vrd koloniseerimata juurtega.
Kamerunis inokpot: muld Gnetumi alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt nii raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -oluline saidi ja häiringu efektid. Tetraberlinia omastab EcM paremini Amhersteae mullast, ent mitte mujalt ja see korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia enda ja põllumaj-mullas ?! ent mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud metsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM seened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvu
endofüütide ja saproobide seosed. U 66% füllosfääri seentest on ka hiljem saproobid kõdul, väheneb ajas sõltuvalt kergesti omastatavate ühendite kadumisega. Xylariaceae-endofüütidel on lisaks ka ligninolüüt omadused ja nad püsivad kauem
OrM: Ionopsis urticularioides (Ceratobasidium 1 klaad) on palju spetsiifilisem kui Tolumnia variegata (4 klaadi Ceratobasidiume). Ka idandamiskatsed naitasid, et Ionopsis idaneb ja kasvab vaid oma seentega, mitte Tolumnia seentega; vastupidine oli siiski voimalik
bakterite ja arhede BD hüpersaliinses (kuni 32%) vees. 16S T-RFLP ja sekveneerimine sarn tulemustega, mitmed DGGE bändid on kimäärsed artefaktid; v madal liigirikkus. Reassotsiatsioonikineetika võrdlus, diskussioon
Nii Wilcoxina EeMR (marksa rohkem) kui nonMR on seotud N2 fikseerivate Bacillus polymyxadegaWilcoxina kultuuris kasvab vabalt läbisegi Phialocephala, Phlebia giganteaga, CylindrocarponigaWilcoxina pH opt 6.5-7
populatsioonide erinevus metallireostusega ja kontrollaladel
süntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teada
juurekaela diameeter spetsiaalse anduriga
Lactarius deliciosus > L sanguifluus: Pinus pinaster > P sylvestris. Erinevad meetodid. Mütseelilahusega inokul kasvuhoones OK ent v varieeruv; alginaatgeel ei kõlba, steriilne ettesüntees ei sobi, sest ECM arv kahaneb kõvasti. Parim turvas+vermikuliit kasvuhoones, ent ettekasv aeglane, kuivamis-ja reostumisoht seega suurem
Glomus etunicatum on polüploidne seen, mille igas tuumas on mitu ITS varianti. Kontsertevolutsioon ei toimi hästi. Valikuline tuumade kandmine eostesse ei näi paikapidavat
Rhizopogon, mis domineerib pärast kuumust juurtel, on eoste poolest suurema kuumataluvusega
EcM seente liigirikkus kasvab kooslustes seoses pindalaga 2-100000 m2. Puurühmade kaugusest liigirikkus ei olenenud. Seejuures väiksemate alade liigiline koostis moodustas osa suuremate koostisest -nimelt kõige sagedasematest liikidest, mis on ka efektiivsed eostega koloniseerijad: Suillus, Rhizopogon, Thelephora. Väikeste saarte dominandid Suillus ja Rhizopogon mood väga vähe biomassi suurtel aladel -arv vähene konkurentsivõime
mänd vs hirss; ECM parandab männi positsiooni ja supresseerib hirssi
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
mullaorganismidega neutraalne tagasiside; oluline ellujäämise ja kasvu jaoks voistluse vähendamine, eriti preerias vrd metsas
PLFA: eri okasmetsatüüpides, ruumiline struktuur vaheldub 1…4 m tagant (proovid 1m vahemaadega)
16S rDNA: 15-20 nu oligod; sama probe liitub eri komplem sihtmärkidele v erinevalt, palju vale-negatiivseid (pms sekundaarstr tõttu; mida lühem sihtmärk, seda labiilsem 2nd str!!!); alati ühe valepaardumisega-keskel kõrvallahtris võistleja; hübridiseerimistingimuste lõdvestamine, helper-oligo lisamine, oligo-A saba (vähem; opt 6 nu) tõstis nii signaali intens kui valepaardumiste hulka; Soovitavad mängida eraldi justnimelt oligoA sabaga; ei soovita fragmenteerimist (kontrollimatu valepaardumine!)
Amanita aspera, muscaria, pantherina, spissa, rubescens, Cenoc, RHODOCOLLYBIA maculata, Cort glaucopus, Hebeloma 4spp, Laccaria 3spp, Lactarius delic, rufus, Lyophyllum decastes, Melanogaster ambiguus, Paxill invol, Rhizop 4spp, Sclerod citrinum, Suillus 5spp, Thel terr, Xeroc chrysent mood EcM. Tricholoma 4spp, Lycoperdon 2spp, Lepista nuda, Inoc maculipes, Hyster clathroides, Elaph granul, Gymnopus dryophilus, ocior, Clitopilus prunulus, Boletus 3spp ei mood EcM Pinus pinastriga
taimekasv suurem ecM taimedel ja oietolmu lisandiga taimedel, suurem N, P sisaldus
taimekasv suurem ecM taimedel ja surnud nematoodi lisandiga taimedel, suurem N, P sisaldus
kask 25 min H2O2 h, d, mass, lehepindalaetri t ssil+ tsellofaan
Uus-Kaledoonia EcM taimed: Nothofagus ja Tristanopsis. Teisel alal Araukaaria mägimetsas >860 müm Tristanopsis vaid AM. Kõigil taimedel sh Nothof VAM
EcM Hebelomaga nakatatud pinnases on Pythiumi nakatumisvõime väiksem
generalist ECM-seened suurendavad süsteemi taimede koguproduktiivsust vrd ilma ECM-ta. Eriti homogeensel pinnasel. Varjutatud nulusse topimus ühesuunaline 14C kanne ebatsuugast.
generalistid ECM-seened leeendavad taimedevahelist võitlust segakultuurisgener listid ECM-seened leeendavad taimedevahelist võitlust segakultuuris
metsakasvatuses, kommertsinokulum
taimede funktsionaalse BD mõõtmise üritus. Mõõdeti tohutu hulk tunnuseid, tehti neist 2-kaupa kombinatsioonid ning bootstrapi abil mõõdeti stat olulisust. Veidi paremad kui liigirikkus ja BD ning f-n-rühmade arv, ent proovialati ebastabiilne. Eeldab, et oleks kaasatud kõik ja vaid relevantsed tunnused. F-naalne BD vs F-naalsete atribuutide BD.
mesokosmose uuringute usaldusväärsus: sõltuvus skaalast, füüsikaline sobimatus, interpretatsioon; dimensionaalanalüüs
lõkkeplatsidel: 4 suktsessioonitaset: I Anthracobia spp -vaid lõkkeasemetel, arv kasut kiiresti vabanenud toitaineid ja lagund juuri; II Ascobolus carbonarius, Geopyxis carbonaria (arv juurte parasiit), Peziza anthracina (seot lehtpuudega enne lõket), Pez echinospora, Pez praetervisa, Pez trachycarpa, Pholiota carbonaria, Rhizina -mfg ökol; III Pez endocarpoides, Trichoph hemisphaerioides; IV: Fayodia maura, Lamprospora, Neottiella, Octospora -tuleasemetel juhusl, paljud seot maksasammaldega. Sphaerosp hinnulea. Pez kõdulagundajad. Üksikute liikide ökol. Tuleasemete elementanalüüs. EcM seentest sagedad Laccaria spp
Põlenud metsades Taanis: 4-5 suktsessioonitaset/gruppi: I Antaracobia spp 3-5 k peale põlemist; II Geopyxis, Peziza praetervisa, echinosp, trachycarpa, Rhizina , Pholiota; III Trich hemisph, Pez endocarpoides; IV maksasammaldega assots seened; V Tricharina gilva, Pez violacea, Pyronema omphalodes, Inermisia carbonicola. Anthracobia spp viljuvd alati põlenud juurte kohal. Arv Anthracobia ja Geopyxis carb lagund juuri; Kõiki muid seeni põlenud metsades v vähe, er EcM seeni. Esines Paxillus, Laccaria. Suured pH erinevused vs põlenud la vahel. 
seeneliigid Põhja-poolkeral: eri mandrite morfoliike ei tohi käsitleda samana, sest hoolimata sageli esinevast bioloogilisest sobivusest on eri ökol ja geneet omadused. Nime tuleks rakendada ainult üksuste puhul, mis leitud piirkonnast, kus liik on kirjeldatud. Näited: Megacollybia, Lact volemus, Amanita caesarea, 
liigikontseptsioonid ja nende sobivus kandseentele. Palju morf identseid liike, mis ei ristu, ent ka vastupidi. Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
O2 transport veestressis jurte kaudu: mänd -läbi ohukanalite steelis; kuusk -läbi koore (palju aeglasem ja vähem efektiivne)
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
EcM-Rhizopogoni efekt männile sõltub genotüübist ja on päritav, sõltub ka mullatüübist - arv et puude genotüübid ja mulla-heterogeensus tagab mikro-koevolutsiooni 
Meliniomyces variabilis ja Oidiodendron maius ei suutnud korralikult koloniseerida Rhododendroni juuri. Rhizosc. Ericae koloniseeris rhododendroni juuri, mood ErM, aga kuusel oli endofüüt. Demonstreeriti ka üheskoos. M. Variabilis koloniseeris kuusejuuri endof. Kõik seened suutsid lagundada turbasammalt, eriti O. maiuse isolaadid. 
Tuber: ECM: vaja klooramfenikoli eoslahus ja vermikuliit-eoste mass
seened Australaasias ja ümb regioonides: parasiidid ja sümbiondid er. Nothofagusel aitavad mõista biogeo proc. Hüpot, et PNGs Nothofagus ja Fagaceae taastavad EcM kontakte (lk 144); Pliotseenis on Fagaceae, Betulaceae ja Salicaceae liikunud ECU, Arg, Arg vastavalt. Pisonia grandis oma leviku tõttu on ideaalne seente Pacific biobeo uurimisobj. Arv Aafrika ja AUS EcM taimed on tek iseseisvalt. Hüpot, et Fagaceae on saanud EcM seened Dipteroc N-Aafr-s. Paleogeenis. Arv siiski praegused Lõuna-poolkera EcM-kooslused on fragmendid ammusest ühtsest floorast (lk 149). Exobasidium vs Ericales; soovit uurida Arillastrumi EcM.
Ida-Aafrika vihmametsade areng. Aafrikas väiksem B ja G-BD kui S-Am ja SE Aasias. Hiliskriidist paleogeenini Aafrika oli 15* lõunas vrd praegusega. Siis soe ja niiske, miotseenis külm ja kuiv -vihmametsad üksikutes refuugiumites, mis kahandas BDd. Pliotseenis vihmametsad liikusid kuni 20*N ja toimus liigiteke. Jääajad põhj pidevat vihmametsade taandumist. Mäed ja jõed olid refuugiumideks, kus toimus ka liigiteke. Paljud vihmametsade taksonid sh EcM leguumid diverg miotseenis-pliotseenis, ent muidu liigid eri vanusega. Liigiteke ja endemism pms mägialadel
alternatiivsed meetodid, ECMlehealgete arv jmsagaritükk mullast puhaslultuuri
Vanilla 2 liiki on seotud nii Ceratobasidiumi kui Tulasnellaga. Erinevused  substraatide vahel kolonis astmes ja eri mükobiontide hulgas. Vaid mõned Ceratobas isolaadid (sh ka muudest orhideedest saadud) stimul idanemist; mõju taimede kasvule isolaaditi väga erinev. Dendrob orhideel stimul elumust ja kasvu hoopis Vanillast saadud Tulasnellad, ent Ceratobasidiumid stimul suremust
Glomeromycota: kasv mullas, mõju kasvule, fosforile ja patogeenide vastu on evol determineeritud. Gigasporaceae erines teistest.
maksasammaldel Rhizoscyphus ericae, mis stimul risoidide arengut; spetsiifilisus palju väiksem kui varem arvati
BIOLOG: ülevaade, probleemid: inokulumi tihedus, lahjendusefekt, representatiivsus
seente fitness võitluses endi ja teistega
ökoloogia teooria kehtib väga paljuski ka bakteritel. Arvestada tuleb, et bakterid asex organismid.
Phialocephala fortinii: ühel 3*3m plotil 4 krüpt liiki ja v palju isendeid. Paljud isendid püsisid läbi 3 aasta ja mood väh 3m diam geneteid
Phialocephala: kõik dominantsed liigid levinud kogu Põhja-Poolkeral; Sveits liigirikkaim ala. Kooslus ega BD ei korrel geogr, peremehe ega klimaatiliste muutujatega
tammel Californias: kuiv vs niiske a; nõgu vs kuiv küngas: AM domin kuival aastal kuivas kasvukohas; EcM seentel ja AM-seentel (perek tase) erinevused aastati ja kasvukohati ning EcM vs EmH
inokuleeritud Pisolithuse kiire väljatõrjumine kohalike seente pooltparim: linnamuda+Pisolithus
EcM inokuleerimine annab 5 aastat hiljem 3 eri puuliigile väga erinevaid tulemusi. Olulised interaktsioonid. 
biomass, N, P, K sisaldus eksponentsiaalne söötmerezhiim: parim 12 mg N/puu kokku
4-16 nädal, mass, N-sisaldusp-v-l ettekasvatatud
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
Costa Rica pilvemetsade epifüütidel, esines sageli ka seenmantel -eriti maapinnal kasvavatel ning epifüütsetel veidi kuivemates tingimustes
bakteri Burkgolderia ambifaria isolaatide genoomide sarnasuse ruumiline autokorr ulatub kuni 50 m-ni
bakterite (IGS) ja seente (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerimise polyakryylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?
AM inokuleerimine parandab oluliselt India puude kasvu kaevanduspinnasel, suurendab mikroelementide ülesvõttu üh/taim; mitte üh/g taim
vs ECM seened puhaskultuuris, kultuurifiltraadid, puhverdatud keskkond
OrM: Tipularia discolor: seemned idanevad pea eranditult lagupuidus: vaatlus-ja manipul katse. Ka lagupuidu lisamine muuse substraati induts idanemist. Lagupuidus arv saproobne seen, mis stimuleerib, täiskasvanutel monilioidseid rakke tekitav seen, arv Tulasnella
OrM: Tipularia discolor: 1a taimelt lagupuidus eraldati monilioidsete rakkudeg (cf Tulasnella) seen. Eri Tulasnellad eri orhideeliikidelt eelistasid üsna erinevaid agarsöötmeid, enamasti aeglase kasvuga, sageli mood sklerootsiume; Goodyera pubescens: endalt isoleeritud seen suurendab kasvu enim, idaneb ka asümb; Corallorhiza odontirhiza: idanemiseks vaja külmastratif; Liparis: idanemiseks suvaline Tulasnella, kasvu stimul olul paremini vaid samalt liigilt isol seen
x
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
tõestati maksasammaldel Kochi postuladi järgi kas ektomykoriissete või erikoid MR-seente kasv ja sümbioosi teke kas erikoididel või kasel
Ericales: erikoidne, arbutoidne, monotropoidne MR. Pyrolatel mantli olemasolu sõltub mullast; Kõik Pyrolaceae liigid on seotud EcM taimedega; Ei ole õnnestunud näidata radioakt C liikumist Salixist Pyrola rotundifoliasse. Arv et Pyrolatel pole MR olemasolu obligaatne
mükoparasiitsed makroseened: Squamanita, Clitocybe sclerotoidea Helv lacunosal; Psathyrella epimyces Coprinus sppl; Volvariella surrecta Clitocybe nebularisel; Rhodocybe stangliana; Claudopus parasiticus (Ent) Clitocybe odoral; Xerocomusparasiticus Sclerodermal -arv et võib-olla toimub parasiteerimine ka mükoriisadel
Laccaria ja Thelephora koinokuleerimine oli 12 kuud hiljem parem kui kumbki seen eraldi voi kontroll. Parem igal juhul steriliseeritud agropinnasel. Koinokulatsioon algul pohjustas tohutu juurtesüsteemi arengu
väikesed genetisuurused K-strateeg-seentel
baktritest endofüütidel: tähtsam peremeestaime hõimkond kui geogr kaugus fülogen BDle. AUS-sse introdutseeritud puudel samad endof mis N-Am samal liigil
turbasammal sureb kui Lyophyllum palustre seda koloniseerib; Galerina parasiteerib peremeest tapmata; Gerronema parasiteerib laanikul ja maksasambla Blasia risoididel
katteseemnetaimed: NaClOparasiit vs sümbiont
valgus: varjukartlikud liigid kasvavad kiiremini ka varjus kui varjutaluvad muid aeglased liigid; ruderaalsetel väikeseseemnelistel puudel algne kasv aeglasem, ent peale seemne-toiduvarude kasutamist palju kiirem kui suureseemnelistel puudel
Acacia Austraaliast introdutseeritud ja eriti kui veel nakatatud Pisolithus albusega, mõjutab mikroobikooslusi ja -aktiivsust, mulla toitaineid (suurendab) ning AM-seente kooslusi Aafrikas
Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
ECM kasvu ei mõjutanud, kuid ellujäämust siiskimütseeli ja vee s g
x
ECM vs Actinomycetes: peamiselt inhibitsioon
lokaalne BD sõltub regionaalsest BD-st (ränne). Liikide vahetus lokaalsete paikade vahel on asümm, sõltub ajalool faktoritest. Väiksema BD alale on kergem minna, ekstinkts minim; ökoloogiline e f-naalne BD on suurem suurematel aladel. Kiire evolutsioneerumine äärealadel subopt tingimustes eraldatud pop-des suure sex valiku korral. Mitmekesisemates kooslustes rohkem vanu evol-harusid ja liike neis. Hoiduda ebaühtl liigikontseptsioonist
Frankia IGS primer F16S gtgggaccggcgattgggac. BD ei sõltu kohast
mändidel koige paremini (suurim elumus ja kasv) kui inokul mannimetsamulda vs puhaskult vs kontroll vs mitme puhaskult korraga inokul. Suremus suurim kontrollil ja Pisolithusel
pH taimejuurte ümber
vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
erinevad spoori ja mütseeli inokulumi kontsentratsioonid
Russula subsect foetineae Indias Dipterokarpuste metsas: suurimad genetid >70 m pikad [arv ISSR pole piisav eristamaks geneteid]. On ka väiksemaid geneteid, seega arv Russula sp levib eostega
klassif rühmadesse koe ja horis vs vertik leviku järgi. Ülevaade ja tähtsus rühmiti. I. Clavicipitaceae -vertik transm; Clavic-endof on entomopatog eellased; II tihe asustus kõigis taimekudedes, k-a jurtes ja seemnekestades -nt Phoma; III lehtede ja varte seened, infekts sporaadiline; IV juurte DSE
Invasiivsed BradyRhizobiumid: AUS akaatsiatega kaasa tulnud Rhizobiumid: IGS, nifD ja nodA fülogeneesi põhjal domineerivad POR kohalikel taimedel
liigisisene geneetiline kaugus SUURENDAB seente vahelist konkurentsi ja VÄHENDAB taime kasvu vastupidiselt ootustele
roll bioremediatsioonis, võimalused, GMOd, taimede juurde toomine
mass
Taimaal mükohet orhideed seostuvad paljude EcM seentega. Aphyllorchise caudatall on Russulaceae, Theleph, Clavulina; A. Montanal Russulaceae 66%, Tom, Seb ja Clavul; Cephalanthera exigual vaid Theleporaceae jt on saproobid v Helotiales
Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eos d pooleks; eost ga inokul eritud t imedel tuva tatakse pms vaid ht MAT-tüüp  trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii + kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. 
biomass kolbis: IAA aktiivsus, ECM petri tassis
vs CO2; vs veestress; ECM, juure mõõdud, lehe [N]
Aktinoriisa: levik taimedel, N2 fikseerimise kvantiteet, taimede rakendus metsanduses, põllumaj ja keskk stabilis. Mükoriisaseentel oluline roll muu mineneraaltoitumise kohalt
Inocybe geenipanga põhjal: Geenipangas domin Russ-Lact ja Cort ja Tom-Thel identifitseerimata keskkonnasekventsid. Inocybe mõnel liigil ITS v varieeruv. Mallocybe ja Inosperma sekventsid puudusid, mida seletati asukohamaade vähese uurituse või NM-eluviisiga. 37% sagedastest DNA järjestustest pärines eri kontinentidelt. Parim ITS barcoding vahemik on 96-97%. Inocybe on identif ka rohujuurtest, mida arv et see on kas mullast või mõnel liigil on ka säärane mitteobli EcM eluviis.
endof Epichloe ja Neotyphodium suudavad evol jooksul kaasas käia peremehega, tehes ise paraseksi, soodust perem asex levimist. 1a, mitme-a ja puittaimedest peremehed
mittekultiveeritavate bakterite kultiveerimine: söötmes lihtsuhkru asemel ksülaan, lisaks palju vitamiine, seleniit,org-happed. Pms uued alfaproteobakterid ja atsidobakterid
Melampyrum oli palju parema kasvuga ja reprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei takist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teketMelampyrum oli palju parema ka vuga ja reprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei t kist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teket
Holcus lehed vs juured: alfa-BD sama; beeta-BD juurtes kõrgem. Leiti ka Epichloe juurtes. Enamus liike kattusid ja eelistusi kui siis üksikutel seentel
AM BD uurimiseks sobib paremini molekulaarne vs eoste morf jr metoodika, sest sporulatsioon esineb vähestel ja morf on konservatiivne. Kas eelistada liigisisest BD rühmasisesele Bdle? AM liigikontseptsioon; erinevate v erin tuumade olemasolu AM eostes
õistaimede radiatsioniaja hindamine mol kella baasil: 18S (180 MA) ja rbcL annavad eri tulemuse. rbcL 1+2 (200 MA) vs 3. (90 MA) koodon annavad v erineva tulemuse. Kõik variandid erinevad mol kella konstantsusest. Suured erinevused tulid ka taksonite valikust, kus mõnel esinesid pikad harud. 95% usalduspiiri kasutamine. Iga kasuttav geen tahab oma evol mudelit
ECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirust
Põhjapoolkeral loomade biogeo: tektoonika ülevaade. Enim vikariantsusi Eur --> Aasia vahel ning NW-Am -->NE-Am vahel. Paleotseenis kasutasid loomad pms transatlantilist Thulea silda >50 MAT. Beringi sild varajases faasis oli vähetähtis, ent oluline peale 20 MAT. 30 MAT tungisid üle kuivanud Turgai lahe Aasiast Euroopasse loomad, mis arvEur väikuse ja paljude saarte tõttu minetasid varasemad asukad. Aasia ja NE-Am ning Eur ja NW-Am disjunktid on v vanad ja tek enne Thulea silla katkemist. Ei saa väita, et NE-Am ja Aasia vahel oleks liikide suunaga liikumine. Eur-NW-Am disjunktid tek samuti arv üle Thulea silla, ent NE-Am surid välja
Burkina Faso: Isoberlinia, Brachystegia, Uapaca, Monotes: pms Boletaceae, Russulaceae, Sclerodermataceae, Euagarics. Paljudel sünteesitud ka EcM puhaskult
cortinarius sp
Amanita muscaria: kattuvus???
ECM +-MHB vs patogeenid agaril
eri taimeliikidel on eri AM-seente kooslused ja erinev BD. Liblikõieliste juurenoodulites on muust juurestikust erinev AM-seente kooslus, kus BD on väga väike ja eri liikidel v sarn. Glomus intraradicesi arvukus korreleerub taime N-sisaldusega
DOTUR: genereerib OTUsid sekventside omavah distantsi põhjal Jukes-Cantori algoritmi järgi, põhinedes eelnevatel aligneeringutel. Võimaldab OTUsid defineerida erinevatel identsustasemetel. Lisaks Chao1 liigirikkuse hindamine. Pakuvad, et Chao1 kõikumine ei tohi olla 2.5% (stabiilsuse kriteerium) järjestikustel näitudel. EI TOHI kasutada silendatud kõverat ega seega permutatsioone
fülostatistika pakettide võrdlus. Erinevatel eri eesmärk: HOMOVA - molekulaarse erisuse homogeensuse test (nt agregeerituse korral); AMOVA - osakoosluse erinevus kogukooslusest; UNIFRAC - koosluste vaheline fülogeneet erinevus (ühe koosluse kiirem evolveerumine teisest ja eri harude kallutatud esinemine). LIBSHUFFID jms pole eriti võimsad. Unifraci indekseid ei saa usaldada
lestad: eri liigid eelistavad eri seeneliike. Vahet pole EcM, ErM ja sapro seentel ega melanis vs mittemelanis seentel. Arv ei eelistata v kiirekasvulisi ja pikkade hüüfidega seeni, sest nendesse jäädakse jkinni
Caesalpinioideae: mõned EcM perek-grupid levinud nii Aafrikas kui S-Ameerikas (nt Intsia -Afzelia-Brodriguezia (L-Am); Dicymbe-Polystemonanthus). Aldina on lähedane perek Cordyla (Aafr -L-Am disjunkts.). Suguk. On tek arv paleotseenis kuivade hõrendike aladel. Levimine pms seemnetega. Sukulentide bioomist on suguk levinud teistesse, ent v harva tagasi (arv kuivataluvuse tõttu). Üksikud levikuepisoodid on põhj. endeemide rohkust
lehe-endofüüdid on rikkad sekundaarsete metabolismiainete pooolest. Taimedes patogeenid induts väiksemat metaboliitide hulka kui endofüüdid. Mõned seente metaboliidiid inh fotosünteesi
defin. Host specificity vs host preference; soovit. Kasut. Mol-meetodeid-. Paljud lehe-endof adapt sptes-organitele. Patogeeni ja endofüüdi erinevus võib olla ühes geenis; Juurte-endof kolonis on pms laiem, mitte nii lokalis kui lehtedes-vartes; endofüütidel-parasiitidel v palju sarnast nii infektsioonis kui vastureaktsioonis. Kontiinum teiste eluvormidega nii evol. kui ontogen.
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimegaEcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, õivad s imul invas taimede in asiivsust, er män id a eukal. Sama liig  uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas s eneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik bi geo o  väheuuritud, deemseid liike väh  teada, liigikont jama. Arv barcoding aitab tuvastada i vas liike. Arv need seened, mis on maape lsete viljakehadega j  levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
taimekõdus kontrollib mikroobide kooslust (PLFA) taime genotüüp. Oluline osa sellest on pärilik hübriidide järgi. Ühel liigil küll, ent teisel mitte.
EcM seened parandasid 2 dipterokarbi liigi kasvu ja P konts. Liigispets erinevused taimedel. Suurimad taimed siis kui EcM ja väetist ei pandud. 
lepa lisandumine kooslusse muudab oluliselt mikroobide ensümaatilist profiili
Sebacinales klaadist B ja n-ECM liigid klaadist A on endofüüdid paljudel rohttaimedel; avaldamata andmete põhjal ka EcM mood liigid on endof! Arv. Et ErM ja endof kattuvad
Laccaria bicolor: introdutseeritud vs kohalikud tüvedLaccaria bicolor: introdutseerit  vs kohalikud tüved
Laccaria
Neotyphodium-Epichloe kompleks: Hübriidid arv. Toodavad rohkem alkaloide tänu polüploidsusele. Arv. Et hübriidid tek kui mõlemad haploidsed seened on juhusl. Kolonis mitte-tavapärast peremeest. Peremeestaimede omavah hübridis on ainus moodus, et hübriidsed seened leviks liigipiirest edasi
Tetracladium veeseened on juure-ja lehe-endofüüdid maismaataimedes. Arv. Et nende koniididi kanduvad õhumullidega edasi ja teevad läbi vaheetapi taimekudedes. Muudavad küsitavaks saproobidel ja endofüütidel vahetegemise
Leccinum duriusculum: noores metsas suur genet, vanemates palju väiksemaid: rajaja efekt -1m kasvukiirus a-1
maksasammaldes endofüütsed seened mood palju erinevaid struktuure. Tõenäoliselt pole need igivanad, vaid suht uued. Ka paljud seenerühmad on nooremad kui maksasamblad. Arv assots tek konvergentselt 
kliimamuutused tundras saprotroofsed kottseened: BD ei muutu, ent soojenemise mõju on kooslustele suurem niiskes kui kuivas tundras. Soojenedes patogeenide ja saproobide BD kasvab, Hypocreales kasvab, ent Lecanorales, Helotiales, Geoglossales, Rhytismatales kahaneb  
Rhizoctonia
antgonism, probleemid, analüüs
ECM vs Rhizoctonia uued meetodid mass
mulla mesofauna parandab, sõltuvalt f-n grupist taimekasvu ning N-sisaldust ECM-seente puudumisel, aga mitte kohalolekul. Nii ECM-seened kui mesofauna vähendavad mulla org-aine sisald. Taimekasvu ja mesofauna rikkuse ning kogu biomassi vahel ei tuvast seost. ECM ei stimul olul ühegi mesofauna taksoni biomassimulla mesofauna parandab, sõl uvalt f-n gr pist taimek svu ning N isaldust ECM- ente puudumisel, aga mitte kohalolekul. Nii ECM-seened kui mesofauna vähend vad mu la org-aine isald. Taimekasvu ja m sofauna rikkuse ning kogu biom si vahel ei tuvast seost. ECM i stimul ol l ühegi mesofauna taksoni biomassi
Ericaceae: Vaccinioideae ja Cavendishioideae Ecuadori mägimetsades: mõlemad rühmad assots nii kottseentega kui Sebacinalestega, ent vaid Cavendishioidid mood rakkudevahelisi hüüfe ja õhukese seenmantli
multi-tuumsed Rhizoctoniad (Thanatephorus ja Waitea teleomorfid): geenipanga ITS sekventside meta-analüüs. Õigem taksonoomias kasutada mitte AG-sid vaid AG subgruppe. Orhideede mükoriissed OrM seened kuuluvad AG6 ja AG12. Barcodingut ei saa rakendada, sest subAG-de sisesed ja -vahelised erinevused oluliselt kattuvad. SubAG sisene sarn al 81%. Arv et sekventsid , mis on >95% identsed kuuluvad samasse AG-sse või subAGsse.
jämedus
xxx
Eestis tuhamägadel vs looduses: Orchis militaris -Tulasnella 1 spp kõikjal; Dactylorhiza baltica: Ceratobasidium albasitensis kõikjal; Epipactis atrorubens: tuhamäel Geopora sp., looduses Trichoph woolhop ja Tulasnella sp (arv nonEcM
Lactarius deliciosus (arv. Deterrimus) viljakeha tükkidega 18-a kuuskede inokuleerimine ja järgmisel aastal korralik saak)mitmed EcM seente kultuurid stimul seemnete idanemist
oksalaat: valge-vs pruunmädaniku seened. Selget vahet pole. Eriliikidel väga erinev. Va-mä seentel oksalaadi dekarboksülaas, mis ei lase suurtes kogustes tekkida. Tekib oksaloatsetaasi ja glüoksalaadi oksidaasi tulemusena. . Vastuoluliselt teistega arvavad, et oksalaat inhibeerib ligninaase, seevastu va-mä seened lakaaside ja oxac dehüdrogenaasi abil hoiavad tasakaalu. OXAc lisaks Mn kelaator.
lehe-endofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseened üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproobid nafu Fomes foment võivad olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud endof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemist
Cryptosporiopsis brunnea ja C. Ericae spp nov- CAN, kumbki ei mood ErM
C ülekanne Betula>Pseudotsuga metsamullal
juured vs lehed vs varred; N, 13C, 14C, mass, lehepind, fotosünteesi intensiivsus
ebatsuuga vs kask, ECM amelioratsioon 
fotosünteesi aktiivsus suurem juurkontaktiga puukestel kui isoleeritud puukestel
Lõuna-Ameerika põhjaosas: Canth 4; Gomphus 1 Ramaria 2; Sarcodon 1; Thelephora 1; Scutiger 1; Phyllobolites (Pax; EcM?) 1, Neopax (Pax, EcM?) 1; Gyroporus 1; Phlebopus (NM), Phylloporus 2; Xerocomus 8; Pulveroboletus (arv NM) 2; Boletus 1; Tylopilus 3; StrobiloM 1; AusrroBol 4; Fistulinella 3; Boletellus 2, Tricholoma 1; Leucopax (peab NM); Amanita:???; Inocybe 3; Cortinarius 5; Russula 23; Lactarius 19; Scleroderma 1 (S. sinnamrense; Gnetum, arv ka teistel puudel)
Lõuna-Ameerika lõunaosas: Tucuman + Tierra del Fuego: Nothofagus, Alnus, Salix, sissetoodud lehtpuud Populus, Tilia. Lepal Alnicola 1 sp, Inocybe 1; Russula 2; Lactarius 1; Nothofagusel Laccaria 3; Tricholoma+Porpoloma 5; Inocybe 11; Hebeloma 1; Alnicola 1; Cortinarius ???; Descolea 1; Austropaxillus 2; Russula 3
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
koosluste korrelatsioon: bakterite ning AMF kooslused korrel taimekooslusega, ent bakterite ja AMF koosluste korrelatsiooni tingib pH. Partial Protest analüüs
Chrysomyxa pirolata nakatab eri Pyrolaceae liike va Chimaphila ja eri kuuse liike. Seen vähendab kuusel käbide hulka 37%, seemnete produktsiooni, tervete seemnete osakaalu 5-61% võrra. Nakatunud käbidel idanes 8-19% seemnetest
mikropropagatsioon: pärnmikro ropagatsioon: pärn vs Tuber borchii
15-20 nu detektor-chaperon probed, eraldi püüdmisprobed; 16S PCR-rDNA; kogu rRNA, kogu rRNA fragmenteeritult; chaperoni pole vaja PCR-DNAle, ent vaja pikale 16S rRNA ahelale sek str ja tugevate RNA-RNA sidemete tõttu. Fragm kogu RNA parem kui pikk lõik; tulemuste saamiseks pidi püüdmisprobe olema detektorprobel v läh ja detektorprobe olema märgistatud mitte RNA. Kogu-RNAle ei mõjunud traditsioonilised signaali ja spetsiifilisust tugevdavad meetodid peale formamiidi, Puhastamata mullaekstrakt inhibeeris hübridisatsiooni tugevasti vt>
taimede konkurents mineraalainete pärast; vs AMsteriliseerimine + seejärel külmutusN, P, ju red, pealsed vs AM ; Pseudotsuga vs Calamagrostis
metsamullal konteineris
eri seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.eri AM-seened tekitavad e i taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu s imul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu st mul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
Dipterokarbid: poolvarjus kasvavad seemikud kõige paremini. Fagaceae ja Pinaceae juurte lisamine ei nakatanud seemikuid EcMga. Arv selektiivraiega aeglaselt surevad dipterokarbid tulenevad EcM seente suremisest peale raiet.
Mügarbakterid: eri liblikõielistel erinevad bakteriliigid: alfa-proteobakterid (Rhizobium, Rradyrhiz. Jt) ja troopikas lisaks beeta-proteob. (Burkholderia spp -fix. N ka rohujuurtes)
erinevate okaspuude seemnete idanemine eri soo mikropaikades: erisamblad on oluliselt erinevad eriokaspuude idanemiseks ja kasvuks, moni neist sammaldest kasvab CWDl
aktinobakterid 16S rDNA: BD, BD näitajate modelleerimine, proovisuurus, kogu liigirikkus, võrdlus, usalduspiirid
Mükoriisa on oluline taimede transpiratsioonis ja fotosünteesis
Casuarinaceae: Allocasuarina, Casuarina, Ceuthostoma ja Gymnostoma on monofüleet perek. Tugev biogeo. Aspekt. Gymnostoma ja Casuarina sp. Sh Uus-Kaledoonial. Kasuariiniliste fossiile kogu lõuna-poolkeralt. Suguk. Tek hiliskriidis fossilide põhjal. Gymnostoma ja Casuarina on vanad perek tugeva biogeoga, Allocasuarina suht uus, divergentne ja mood hübriide, levik lihtsam
kuuseokastel CAN: domin Lophodermium piceae, mis on seal palju vormirikkam kui Eur-s; olulised rühmad ka Hypoxylon, Lirula jt. Huvitavatest Phellinus
kuuse ja lehise pistikud: Kuusel Laccaria ja Boletinus Cavipes ning eriti IBA soodustavad juurte teket; lehisel pole suurt vahet




ei usu et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali, sest on tugev konkurents, vähe toitaineid ja vähe vaba ruumi
Cantharellus: spooride idandamine ja viljakeha tükkide kultiveerimine
metanotroofid ARRAY põhjal erinevad eri taimkatte all. Märksa rohkem taimedega aladel kui mullas. Kerged erinevused 10 -50 cm 10-kaupa kihtides
Kastani mikropropagatsioon seemnetest ja seejärel pungadest. ECM hilisem süntees Paxillusega
AM seente intronitele ja LSUle multiplex PCR. Spoorisisest var ei tuvastatud, liigisisene var palju suurem kui Glomus liikidevah var. K mitte-degener praimereid, mis arv on põhj spoorisis arinevusi eelm uuringutes
mulla mikroseened vs ECM sünteesikatsetes: mitmed inhibeerivad
EcM-seotud seened: MRA=Phialocephala fortinii ja Micromucor (pindsteriliseeritutel); steriliseerimata: lisaks Penicillium, Trichoderma, Mortierella. V sarnane Cornus canadensise juure-endofüütidele. Väga vähe leitud ka Verticillium fungicolat
xxx antagonism
Laccaria vs Fusarium, tugevam kui vähe C-ühendeid; kultuurifiltraadid inhibeeivad idanemist
Populus: F1 põlvkonna võime moodustada ECM
liikide paiknemine juhuslikult mass
nir**: 70 nu probed cy5, cy3; n=(3)*2; kõva normaliseerimine, standardis. Kasutatud hübridis-temp juures piir 87% sekventsi identsuse juures, rohkem mõjutasid üksikult juhuslikult paiknevad valepaardumised; mõjutas ka vaba energia G; erinevalt teistest leiavad, et alandades sihtmärk-DNA kontsi väheneb valepaardumine; valepaardumine eelkõige distantsiliselt sarnasemate DNAdega; graafiline esitlus klaster/puu kujul erikeskkondades leiduvate geenide kohta
glutaaraldehüüd fosfaatpuhvris
Tylospora: väga kerge kultiveerida otse ECMst
Laccaria amethystina mükoriisast puhaskultuuri eraldamine
arutelu
inokulumi potentsiaal: väga erinev BD võrreldes päritolukohaga
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
Shorea spp: EcM kolonis ja kasv on parem valguse käes kui varjus, ent enamus liike ei talu täisvalgust. Mõnel liigil v tugev korrel taimekasvu ja EcM kolonis vahel, teistel pole
mineraalide sisaldused, massideelkasvatus, ümberistutus koos inokulaadiga
Epipactis 4 spp CZ: seonduvad pms kottseentega perek Tuber, Wilcoxina, Geopora ja Genea; vähem muudega (ka Hydnotrya ja Helvella, Tom, Russ). E. atrorubensi seemikud assots ka Trichophaea liikidega, mida hiljemas staadiumis üheltki liigilt ei leitud. Seemned idanevad ka hästi ilma sobiva seeneta ja kasvukohtades, kus liiki looduslikult ei kasva. Arv. et orhideede levimist mõj seemnete levik ikkagi! Alternatiivselt võib kasvukoht mõjuda kohasusele hilisemas arengufaasis
100 000 eost poti kohta parim; vahet pole sterilis ja mittester pinnasel. Mittester pinnasel kasvab ka muud seened; Külmutatud eoseid on vaja 100 korda rohkem ja kuivatatud eoseid 10 korda rohkem, et saada sama head tulemust kui värskete eostega.100 000 eost poti kohta parim; vahet pole sterilis ja mittester pinnasel. Mitt ster pinnasel kasvab ka muud eened; Külmutatud eoseid on vaja 100 korda rohkem ja kuivatatud eoseid 10 korda rohkem, et saada sama head tulemust kui värskete eostega.
Laccaria sp, Elaphomyces sp, Pisolithus mood EcM nii Casuarina (sh equisetifolia), Allocasuarina kui Eucalyptus liikidel. Casuarina liikidel EcM kolonis väiksem ja tihti nõrgalt arenenud HN. Suilloidid ei nakata ühtki. Optimaalne suhkrusisaldus söötmes 0.5%. Välivaatluste põhjal Allocasuarina all palju seeni, mis samad eukalüptide ja akaatsiatega; Casuarinade all v vähe liike ja harva
bakterite ja aktinobakterite suktsessioon juurtel ja mullas erinev; veidi erinev ka peale Ps. Fluorescens inokul ja fungitsiid imazalili kasutamist. PsF ise vähenes aja jooksul tunduvalt
Phlebopus sudanicus: väidet on EcM, aga tegelikult mood vaid seenmantli männiga, mitte midagi kohalike puudega ja AUS akaatsia raport on arvatavasti reostus
genetid kuni 150 m pikkusedxxx-genetide määrang
peale inokuleerimist avamaal ECM soodustasmycobeads
Robinia: AM, ECM, Frankia parem kui niisama, koik kombinatsioonid paremad kui yksik, koik kolm koos parim, suurim ka N2 fix
parim kui oli ECM + seemned. Seeme mõjutas rohkem kui ECM
niidutaimed: eri koloniseerimine, suremus, konkurents võimaldab koeksistentsi
mullaseened Kanadas NAAT transektil: EcM seente BD väheneb põhjapoole, lihheniseerunud seentel kasvab. Seenekooslused stat oluliselt seotud taimekooslusega arvestades mullaparameetreid, selet 20%. Leiti EcMF ka paikadest, kust peremehi polnud - arv idanemisvõimelised eosed
liikidevah antagonism 692 693, 697,698 res eraldus
säilitus
suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel
JPN segametsas eri puuliikidel: AM-taimedel palju EcM seeni ja vastupidi; ainult 44% AM-puude juureproovidest identif AM-seened; Ruumiline autokorrel üle 10 m.
bakterid stimuleerivad OH radikaalide tootmist monedel saprotroofidel
10 korda rohkem eoseid vaja et inokul mittester pinnast (10 000 000-40 000 000), ja MR kolonis mittesteril 2 korda vaiksem10 korda rohkem eoseid vaja et inokul mittester pinnast (10 000 000-40 000 000), ja MR kolonis mittesteril 2 korda vaiksem
monodominantsus troopikapuudel. Levinud laiguti kõikjal, pms EcM taimedel, ent er L-Am ka AM taimed. Gilbertiodendron Kongos: mets v varjukas (ka gäpid väiksemad ja hõredamalt), Gilb taimed ekstreemselt varju taluvad noores eas, varise mass ja sügavus 3 korda suuremad Gilbertiod metsas vs liigirikkas metsas; varise lagunemine Gilb metsas >2x aeglasem ja N kättesaadavus 3x väiksem ning mikrofauna mass 5x väiksem. Arv monodomin liigid modif oma keskk nii et vaid v vähesed liigid saavad seal elada. Vaid EcM elustiil pole eeldus monodomin-ks, ent soodust faktor. Arv et monodomin soodust ka varjukas ja ühtl võra, sügav varis, aeglane toitainete ringe, massviljumine, vilets levik; noortel oluline EcM, varjutaluvus, suured seemned, pikaealised lehed. Monodomin metsad võivad 2000 a jooksul muutuda. Arv et monodomin kooslused toimivad läbi posit tafgasisidemete
Zambia Copperbelt miombo ; vs varane põletamine vs hiline põletamine. Domin Brachyst, Julbern, Uapaca spp, Marquesia paiguti. Põletamine vara vähese efektiga ega oluliselt takista puude kasvu. Hiline põletamine tekitab puisrohumaa, kus v palju köndistunud <60 cm puittaimi. Teatud puud nagu Erythrophloeum peavad vastu ja muutuvad dominantseks, seevastu EcM Caesalp ei pea vastu. Uapaca enam-vähem. Hiljem tuld-taluvate puude varjus rohtu vähem, seega tuld vähem ja toimub suktsess. 20-a-katse.
arv maasis viljakehadega seened tek kohastumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teada
AM kolonis globaalselt: ei leitud eriti olulisi tegureid. Korrel-anal jaoks n liiga väike. AM pole harvem ökosüsteemides, kus mullas suur C sisaldus. AM biomass juurtes mulla pindmises 10 cm kihis 4 g/m2 kõrbes kuni 44 g/m2 rohumaadel. 
13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Saprotroofidel jagunes ära kõdu ja puidu kaupa; samuti liigisisesed erin väiksemad kui liikidevah sama perek sees
juure-endofüüdid on nested osa risosfääri mikroobidest; oluline roll taime immuunsüsteemi kujunemisel
orhideedel vs saprotroofid (soodustavad idanemist)
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest.DOTUR ja Sequencher annavad erinevaid tulemusi OTUdeks tegemisel sama barcodega; eri perekondadel liikidel erinevad ITS erisused liikide vahel. Eluviisi määramine blastN abil pole usaldusväärne - konstrueeriti miinimum-evolutsiooni puu.BlastN lähim vaste pole enamasti fülanal põhjal sõsarliik. NJi analüüs sõltub rohkem aligneeringust kui Bayesi metoodika, ent resolutsioon on palju parem (arv liiga julge); täisautomaatne aligneering annab parema resolutsiooniga tulemuse vrd käsitsi aligneeringuga (arv käsitsi jäetakse kahtlased kohad välja)
N-Am endof ja endolihhenikoolsete seente arvukus sõltub veg-per pikkusest, mitte laiuskraadist ega sademetest; Pezizales on keskm 16%, Arizonas ca 50% isolaatidest
eri taimede lehed vs samblikud: lehtede ja samblike endof sarnasemad kui surnud lehtede ja lagunevate lehtede seened. Väga suured erinevused seente klassides taime hõimkondade kaupa. Ligi 25% Männi lehe-endofüütidest lagundas edasi ka okkakõdu (sh ülejäänust 66% olid singletonid!)
Thelephora ECM rohkus tugevalt neg korrel juurepatogeenide arvukusega
Heteroconium chaetospira (Chaetothyriales) mood ErM struktuure rododendronil, samas juure-endofüüt paljudel muudel taimedel ja saproob mullas
matsutake: P/V, SH sööde glükoosita, kiire ECM teke
Tricholoma matsutake + Pice abies, Pinus sylvestris ok; eriti JPN isolaat vähendab taime kasvu ja N conc
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
bakterikooslused ja liigirikkus on ajas stabiilsemad kui on pidev ühtlane valikusurve
prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
N, P, mass: sõltuvad suuresti taime genotüübist, päritolust, päritolu*substraadist, seeneliigist ja seenetüvestpaju pistok ele
pikkused, N,P sisaldusagaritükkidega; AM-ristiku juurefragmentidega.glutaaraldehüüd
hüpot: mikroobide BD on suurem tähtsus vaestes ökosüsteemides kui rikastes
mass, N, P sisaldus
AM amelioratsioon
AM seened soodust P ülesvõttu, mullastruktuuri (peatasid erosiooni), mitmete taimeliikide ellujäämust süsteemis ning taimeliikide ühtlust. Eri seened mõjutasid taimede funktsioone eri aastaaegadel. AM BD ei omanud positiivseid mõjusid. Teatud AMF liigid andsid taimedele rohkem P kui teised. 
invasiivne kõrs Cenchrus Botswanas on seotud vaid 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvu
v oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedelv oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaa ata k  muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
horisontaalne geeniülekanne: ülevaade. Ülekanne eriti aktiivse elutegevusega kohtades, biodegradatsioon-kiire konjugatsioon ja originaalbakteri häving
AMF seentele 8 SSU ja LSU praimeri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteist
AM-seened
13C rikastatud süsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine: DNA, rikastatud RNA ja rikastamata RNA annavad eri tulemusi - näitab mikroobide aktiivsuse taset
männil palju ektomükoriisa all, isegi >50%; sesoonne varieerumine: klamüdospoore enim suvel, väh kevadel; arbuskuleid enim kevadel, väh suvel; Varieerus eri taimeliikidel
juurdekasv väiksem topelthuumuse kihil ja väiksema %ECM korral
eri kogus Al:talub üsna hästi
seente diversiteet taimedele on positiivne aeglasekasvulistel, etn negatiivne kiirekasvulistele kuuskedele; Liigirikkamatel puudel oli kõrgem ensümaatiline pot. Aktiivsus; kõrgem ensüm pot aktiivsus korreleerus suurema taimekasvuga; Thelephora terrestrise ensüm aktiivsust soodustas teiste EcM seeneliikide manulus. Ensüümide akt korreleerus taimede N-sisaldusega. 
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
 rDNA: 1-15 koopiat, pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed
Rhizoctonia: Ceratobasidiaceae (Thanatephorus -multinuc), Ceratobas (1-2 nucl), Waitea anamorfidega. AG rühmad ja nende siseselt ISGd -erinevused DNAs ja biol funktsioonis. Võrreldavad liikidena
Pleurotus ostreatus komleks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti
Laccaria bicolor ja Mel bicolor mood eksperim tingimustes paunakesi kanarbikuliste juurtes
vs inokuleeritud L. bicolor-istandikus ei lase teistel liikidel nii palju lisanduda kui ilma eelneva inokuleerimisetaeelneva t L. bicolor- ga inokuleeritud taim del parem kasv kui eoste teel mükoriisastunud taimedel-eriti istutusjärgse stress tingimustesx
erinevad AM seened soodustavad taimede produktiivsust eri viljakusega keskkonnas. Seente liigiline koosseis (sampling effect) ja head seened mõjutavad taimekoosluste funktsiooni. Osad seened soodust taimede prod kui palju P allikaid oli mängus. 
Agrocybe praecox stimul Vaccinium corymbosumi kasvu paremini kui R. ericae ja Phialocephala fortinii ja O. Maius -arv komplement-efekt
Campylobacter spp identifitseerimiseks array: 2 geeni, iga liigi geenidele 6 probet
Listera spp identifitseerimiseks array: 1 geen, iga liigi geenile 10 probet
bakteritel eri keskkondades: shotgun sekveneerimine. Eri klassidel selged substraadi/elukeskkonna eelistused. Ringpuu
uhmerdamine enne CTABI panekut
enamus juure isolaate ja Piceirhiza bicolorata sümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid enamasti samades klaadides ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdid
avastus, et ErM ja ECM seened on osaliselt kattuvad (Cadophora finlandia) loob uued suunad mükoriisa uuringutes, eriti geeniekspressiooni osas, Huvitav valdkond ErM seened lehtmetsades
13C PLFA: olulisim puisniidul puu all vs eemal; vähe mõjutas fenoolide lisamine, tugev mõju männiokaste lisamisel. Fenoolide lisamine stimul eriti seeni
mullaseente (attiivsete ja inakt -rDNA põhjal) diversiteet sõltub mitte taimede liigirikkusest, vaid unimodaalselt mullaressursside rohkusest. Taimede liigirikkus mõjutas koosluste struktuuri, ent see efekt oli väheoluline. Domin Epicoccum sp, Capronia sp, Agaricales sp, Mortierella sp, Metharhizum sp, Fusarium sp. Teiste hulgas ka EcM ja endofüütsed seened, AM-seened
eri peremeestel: spetsiifikat ja peremehe-eelistust pole. Kultuuri ja otsese sekv põhjal väga erinevad tulemused
ECM vs erikoidMR
CO2 vs N tasemed: polnud erilist mõju
vedel N2
biomass: ECM sama
N, P, K, suhkrute sisaldus, biomass vedel N
kasv parem kui on ka mineraalset apatiiti, eriti kui on inokuleeritud ECM seentegaspets see kamber
kasvab paremini kui lisada biotiiti või KCl K allikana
Seened: Leotiomycetes, Dothideomycetes, Sordariomycetes domin. Kandseentest domin Agaricales, Aphyllophorales, Boletales. Sesoonsed muutused esinesid klassi-ja madalamatel takson-tasemetel. Mullastikus suhtes erinevus hõimkonna ja alamhõimkonna tasemel 
Phialophora finlandia (Cadophora finlandica hiljem) ja Phialocephala fortinii kirjeldused - erinevus Phial dimorphosporast; Chloridium paucisporum (hiljem = C. Finland.). Määrati P. Dimorphospora (Richard ja Fortin) Ph. Fortiniiks - arv. = Melini MRA. Chloridium ja Phialophora finlandia mood ecm
Densospora (syn. Glomus) tubiforme mood EcM, mis meenutab Endogone EcMi: peened hüüfid vaheseinteta, ent mood klamüdospoore. EcM tekkis Eucalyptus, Leptosp, Melaleuca, Pinus kesyia, Quercus ilex, Brunonia (Brunoniaceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Goodenia, Acacia, Pultanaea, Pomaderris, Trymalium (Pom), Thomasia (Sterculiaceae) ja Stylidium (Stylidiaceae) taimedega; alati kaasnes parem kasv peremeestaimel
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
Sebacina vermifera EcM süntees Leptospermumiga. Isolaat (RT42, C734) mood ka OrM Microtis rara albiinodega, mis jäid ellu. Teised Sebacina isolaadid mood ainult OrM ja olid endofüüdid
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
eucalyptus +Endogonaceae. Kasv suureneb 10 korda
OrM: seemnete idandamine juurtest isoleeritud seente abil: Thelymitra spp ja Diuris spp vs Tulasnella calospora jpt. T calospora on parisperemeesseen, mille isolaatidel v erinev efektiivsus seemnete idandamisele. Ei soltu eriti sellest, kas isol sama liigi juurest voi mitte. Muud seened ei stimul idanemist
RSA: iga orhideeliik on spetsialiseerunud mingile mesilastolmeldajale, seejuures f.ülogen sarn pole mõju; õietolmu kinnitumiskoht oli veidi konserveerunum; iga perek v alamperek oli spetsialiseerunud teatud seenerühmale (Cerat, Tul, Serendip, Tricharina v Peziza). Ristumine sõsarliikide vahel vaid parapatrilistel, mitte sümpatrilistel liikidel; interaktsioonid tolmeldajatega veavad seetõttu liigiteket; orhideed leidsid sobiva seene ka kaugelt istutusalalt - seega nende roll liigitekkes väike; arv. et seened mängivad rolli orhideeliikide ko-eksisteerimisele
Orhideedel mitmed rühmad on iseseisvalt läinud EcM seentega koosellu, kus on iseseisvalt tek mükoheterotroofsed liigid; Teised taksonid on jällegi putukate petised kas läbi nektari puudumise või seksuaalse petmise (putukaliigi-spetsiifiline), mis on palju kordi tek. Nii maa pealse kui -aluse petmise korral limiteerib petetavate rohkus. Spetsialiseerumine on arv. üks liigitekke mehhanismidest
Sclerodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik nagu Pisol.; Gyroporus -palju liike N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Boletinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus tropicus on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella on Sclerod sugulane, Chamonixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugulane. Sclerogaster, Octavianina, Wakefieldia mood Octavianinaceae. Calostoma on arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja Diplocystis
AM inokulumi pot on EcM Tsuga aladel väiksem Thuja jaoks. AM kolonis piisavus oli määrav Thuja kasvu jaoks. Tsugal elumusel ja kasvul pole vahet Thuja ja Tsuga laikudes
Tuber aestivum: produktsioon Rootsis
Thelephora terrestris jt2 liiki kui metsataimlate patogenid ja puudekägistajad
Sebacinales: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaalselt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, Tremellodendron, Tremelloscypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt 
juurekultuuridele inokuleerimine
OrM: Goodyera ja Liparis idanevad mullas ja huumusel paremini kui puidul, Tipularia ainult puidus, ent mitte steriiltingimustes. Liparise kasv värskepuidusöötmel koos seenega parim. Goodyera idanemiseks sobivad paremini täiskasvanust eraldatud seened kui protokormiseened. Goodyera kasvu stimul ka mitmed temalt mitte-isol seened. Tipularia protokormidel, mükoriisadel ja CWD-l sama 14C muster
andmete säilitamine arhiivides on eelistatum kui artikli kodulehtedel, kodulehel või oma arvutis. Viitab ka mitmetele metaandmete standarditele. Andmete arhiv vajalik, et 1. ülehinnata tulemused, 2. meta-analüüs; 3. uued üsimused; 4. suurem tsiteerimine ja kasu; 5. uued õpetamis ja õppimisvõimalused; andmekadude vähend. Vaja kasut DOIsid ja neid andmete kasutamisel ka viidata!
põlenguseentel valitseb konkurentsi hierarhia, kus varasemad tõrjutakse välja hilisemate poolt.
juureseened rohumaadel: PDA isolatsioon, morf + ITS sekveneerimine: liigirikkus, BD (Brillouni indeks: LINK VABAVARALE) erinev sesoonselt ja erikasutusega rohumaadel. BD suurem märtsis-mais (kui liigirikkus suurim ja domin Fusarium ja DSE sp1 olid vähe). Liike vähem ja dominantsus suurim jaanuaris, septembris. Fusarium eelistas jaanuari, septembrit ja kõrge häiritusega mulda. DCA lõi lahku eelkõige mullatüübi, mitte kuu järgi
Phialocephala dimorphospora (mantliga endof, stimul kasvu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii (steelis, lagund rakke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Phialophora finlandia (ektendoMR, stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (ektendoMR stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM). Mitmed peremeestaimed: mänd, kuusk, kaskPhialocephala dim rpho pora (stim l kasvu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii ( teelis, lagund akke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sa a), Phialophora finlandia (stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM).
puidus ja agaril; monokaarüonite dikarüotiseerimine mitmest eri kohast, monokaarüonide lõhestumine mitme erineva dikaarüoni vahel, antagonismikatsedsaprotroofi puusse inokuleer ine punnide abil
x +kirjeldus
juurkonkurents preerias karmim kui metsas haavale, ent mitte Boutelouale. Haab ECM-puu
Uus-Meremaa biogeo: paljud NZL taimeliigid on hiljuti sinna levinud, radieerunud ja edasi levinud. Arv ei levitud tuulega, vaid üle vahepealsete saarte või mööda Antarktikat. Paljud AUS, PNG ja antarkt saarte külmataluvad alpiinsed liigid pärin NZL-st. Graduaalset levikumustrit paljuski varjutavad väljasuremised. Tuulega võivad levida v väikeste seemnetega taimed nii mööda läänetuuli, aga ka vastu koos tsüklonitega. Ka lindudega transp oluline
Lycopodiaceae sporofüüdid ja gametofüüdid mood AM. Gametofüüdid on mükoheterotroofid ja seonduvad vaid nende Glomuste rühmadega, mis ka eelnevalt on teada seonduvat mükohet taimedega
pilliroo juurtes kultuur + sekv ITS; juurtes suurim BD kuival pinnal (Cylindrocarpon, Trichoderma), nii kival kui märjal juurtes (Bjerkandera adusta, Arthrinium); lehtedes ja vartes vähe seeni. Risoomis Trichodermat pole) 
AM mol BD pilliroo juurtes: kas praimereid nii tava-Glomustele kui ka spetspraimerid eristunud rühmadele. Leiti 35 liiki, sügiseti rohkem kui muul ajal; andmete võrdlemisel kas Chao1 ja ACE liigirikkuse hindajaid. AM kolonis vaid taimi, mis kasvasid kuivemal pinnasel. Ühes Taimes 6-10 liiki
Amanita thiersii on saproob (vb ka lähedased liigid armillariiformis ja nauseosa) oma kasvukoha ja C-ühendite kasutamise ning 13C poolest. Kasvab rohumaadel, kus soodustab rohttaimede kasvu
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
atmosfääri mikroobid: dormantsed aga v paljud ka aktiivsed; arvukus väheneb vertikaalselt; suurim tihedus on maismaal
biomass: Laccaria eritüved: mono-ja dikaarüonid-käituvad sarnaselt, tüveti suured erinevused taimekasvule, kolonisatsioonid, ECM morfoloogias
mikroobide liigirikkus-ala suurus väikesed z-väärtused tulenevad eelkõige tuvastamata haruldastest liikidest, mis moodustavad pika saba
ECM seened juurte koloniseerimise pärast. ECM ja hüüfistiku asendumine, topeltkolonisatsiooni anatoomia
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi
mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele
Rododendroni varis lagun aeglasemalt kui lehtpuudel ja sisald rohkem tanniine. ErM juured said rododendroni pinnaselt paremini kätte N ühendeid kui EcM ja AM taimed - tegu nii suurema SRL kui ErM seentega arv. 
Rhododendron maximum ErM seened metsas: pms Helotiales,,Capronia ja Serendipita vähem ka EcM-seeni, Phlebia ja Mycena galopus. Juurtest identifitseeriti palju lakaasi-sarn peroksidaase
sterilis., spets toide
mitmetes systeemides: matsutake, eri väetiskogused-oluliselt ei mõjuta
pealse kõrgus inokuleerimine kolbi (p/v; MNC sööde)
lepal EcM mood eelduseks on nakatumine Frankiaga. EcM seened suurendavad veelgi taimekasvu ja Frankia N fikseerimist kuna varustavad vajalike mineraalidega
Kalmia (Ericaceae) inhibeerib
mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoBmullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB
Phylochip vs Geochip: fülog BD ja funktsionaalne BD vähenevad Antarktikas pooluse suunas; omavahel korrel; Manteli testi uudne kasutamine võrdlemaks Phylochipi ja Geochipi andmeid. Phylochip võtab dominante ja sõltub ikkagi PCR ja DNA eraldimise kõrvalekalletest; Phylochipi ja Real-Time PCR andmed ei klapi
Phialocephala fortinii Asparagus officinalisel: PILDID, arv -patogeeni ja kommensaali vahepealne; penetratsioon juurekarvade kaudu paisunud apressooriumi abil 7-10 p peale inokuleerimist. Mikrosklerootsiumite teke ja sisald. palju polüfosfaati ning glükogeeni, mis arv. taimest saadud
Apostasia, basaalne käpaline, eriliigid seotud väga kitsa ringi Ceratobasidiumi ja/või Botryobas liikidega (A. nipponica eri paigus kindla Cerat liigiga)(sõsarperek Neuwiedia seot Tulasn-BeratoB) - seega arv SeratoB on orhideedega primaarselt seotud. 
Na-hüpoklorit 10 min kehvem kui Hg-Cl 3 min
leesika seemnetest idandamineleesik s + fg seened sh kuuseriisikas (Lactarius sanguifluus), Rhizopogon vinicolor, Poria terrestris; Cenoc ja Piloderma fallax ei moodustanud ECM
mikroobide PLFA mitmekesisus sõltub taimede biomassist, mis omakorda on seotud taimede liigirikkusega Tilmani plottides; samas muutused mikroobikooslustes ei korreleeru ühegi taimeliigi ega funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadel
mikroseened: peale preeriramulla kuumutamist domineerisid Podospora, Trichoderma, Penicillium. 70*C ja 85*C vähendasid oluliselt liigilist mitmekesisust. Ka tuha lisamine vähendas liikide arvu
kasvuhoones Tuber borchii vs Hebeloma sinapizans, Laccaria, kontaminandideose suspensioon: Tuber
ECM: Tuber vs Hebeloma
troopikas sõltuvus mükoriisast ja AM kolonis vähenevad sukts staadiumitega. Mida väiksem on seemne mass, seda suurem on sõltuvus Amst ja seda suurem on kolonisatsioon
troopikas sõltuvus mükoriisast ja AM kolonis vähenevad sukts staadiumitega. Mida väiksem on seemne mass, seda suurem on sõltuvus Amst ja seda suurem on kolonisatsioon
Orhideede seemned idanesid metsakõdu all sama halvasti kui laboris, v.a. Üksikud erandid. Need, kus idanemine toimus, tihedad pelotonid. Seal isoleeriti sarn seened + suht sageli märgati ka pannaldega kandseeni;Tulasnella, Tha atephoru  ja Ceratob v harva patogeensed EcM ta medele j  AM-taimed le kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnud
populatsioonidünaamika, geneetilise distantsi, pop jagunemise teooria, metoodika, kitsaskohad: ülevaade
Mycosphaerella graminicola: vt pealkiri, levikutsenter Lähis-Ida; samal lehel enamasti erigenetid
Rhododendron Hiinas: pms kottseened isoleeritud. Vaid pooled fülotüüpidest mood katseliselt ErM. Phialocephala fortinii ja üks kandseen mood mõnikord coile meenutavaid struktuure
bakterid mullaprofiilis: 18S RFLP+sekv. Ülakihis liikide ja fülogen diversiteet ning liigirikkus palju suurem, domin pole; all tugev domin, domin ka üksikud fülogen rühmad
bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsusetabakterite diversiteeti m llas õjutab -rik us, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C hetero eens s väike, on tugev ko k r nts ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
üldkatvus vs d, h, mass, %ECM
Suillus grevillei
Suillus grevillei 2 metsas 2 aastal. Aastati genetid prod viljakehi eri paigus; genetid suuremad 35 a lehise monokultuuris kui >85a lehise-segametsas. Arv viimases juurte jaotus ebaühtlasem ja rohkem auke. Viljakehad samas klastris võisid kuuluda eri genetitele. Max geneti läbim 7 m ja 11 m vanas ja noores metsas. Aastast flukt seostati, et eri genetid toodavad viljakehi eri aastatel
ISSR e SCAR mikrosatelliitmarkerid (3) Suillus grevillei jaoks -3 markerit ei võimalda kõiki indiv eristada, eri kodominantsed markerid on lokaalselt tugevasti agreg -arv eosed levivad mõnikümmend meetrit. Samas 700 m kaugusel olevad popid pole üldse eristunud -arv geenivah esineb järkjärguliste lühikeste eoste levikutena
Kalmia (erikoid) vs kuusk kuusk vs kalmia allelopaatilised ühendid (fenoolsed orgaanilised happed): tugevalt pärsitakse juurte kasvu
Pyrolaceae (40-83%) ja Orchidaceae (Platanthera leucostachys: 25-32%) mitmed liigid on N-miksotroofid, kuid mitte C-puhul (v.a. Orthilia secunda v varjukas metsas: 28%). Ei korrel valgustingimustega. Pyroloidid seotud paljude eri EcM seentega -pms Piloderma, Pezizales, Thelephora-Tomentella). Arv C saamiseks on keerukamad viisid ja esineb C kaotusi vrd N-ga
KK muutus ECM mõjul ECM mood. EeldusedStabiilsed isotoobid SüsinikühendidMineraalained
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
seentekooslused Sveitsis 700 km2 alal 200 alal: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fülogen beta-BD korrel taimede funktsionaalse beta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seenekooslust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeru
Lyman liustiku alt vabanenud alad: enim Hypocreales ja Mortierellales ja Helotiales. Seente elurikkus ei muutu liustikust kaugenedes, ent bakteritel väheneb. Seente elurikkust ja koosseisu mõjutas eri taimede lähedus vähem kui baktereid.
metagenoom mikroobidel vs mulla soojendamine 2 kraadi võrra: denitrifikatsioon kasvab, geenide suht G+C content kasvab, CO dehüdrogenaas, respiratoorsed geenid kasvavad, bakterite ja seente hõimk muutused väikesed
metagenoomika ja amplikoni-põhine diversiteedianalüüs, metatranskriptoomika vs. Array-põhised tehnoloogiad (Geochip, Phylochip). Avatud meetodite puhul uute hõimkondade ja metabolismiradade avastamine. Amplikonipõhistel on probleem madal reprodutseeritavus ja kvantitatiivsus. Funkts-geenide analüüsi takistab praimeri disain. Shotgun võimaldab assembleerida täisgenoome dominantsetest organismidest; Array puhul geenide/organismide sarnasus. Suht-ohtrus vs. abs ohtrus. Pushib oma arraysid
Ruumenis: bakterid, arhed, ciliaadid, seened. paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.
segu-DNAst ei peegelda kvantitatiivset aspekti kuidagi. V suured erinevused LSU ja SSU vahel; kui mingit liiki võtta kordades rohkem, ei peegeldu see pürode arvus; 0.6% sekventsidest kimäärid; suutis eristada ka sarnaseid liike kui liikidevah erin > liigisis erin; liigisis var polnud pürosekv artefakt. Arvatav liigirikkuse alahinnang suht madal; kvantit ebatäpsus tuleneb arv PCR probleemisest; soovit kasuta väh 2 PCRi ja väh 2 rmtk ning kvantiteedi määramiseks kasutada madalaimat näitu(???)
vanades andmetes liigselt OTUsid kuna klasterdamismeetodid soosisid seda. Soovit single-linkage eelklasterdamist ja average-linkage klasterdamist ,Pikka saba see siiski ei vähenda. Paljud singletonid on mitte-target lõigud genoomist; kimääre väga vähe, vead olid sekventsides ebaühtlaselt jaotunud; multi-seq aligneering tõstab samuti OTUde arvu vrd paarikaupa laigneeriniguga; >90% artefaktsetest OTUdest olid singletonid, ent esines ka üksikuid doubletone ja tripletone!! Kimääre+kontaminatsiooni 0.03%
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13C: kottseened ja ikkesseened fraktsion 13C erinevalt PLFA ja aminohapete koostises. Seega ülekandeahelates oluline just molekulitasemel isotoopide võrdlus
14C-rRNA eraldamine gradienttsentrifuugiga, kvantifitseerimine, array liikide tuvastamiseks14C-rRNA eraldami e gradientts ntrifuug ga, kvantifi seerimine, array liikide tuvastamiseks
Põhja-AUS Cairnsi läh: Eucalyptus grandis: vanad puud ligi 100% EcM kolonis ja 2-20% AM kolonis, noortel puudel 10-90% EcM ja 2-60% AM. Ei tuvastatud mulla aga muu rolli erinevustele. Suurem sademetehulk korrel AM rohkusega
AM vs ErM taimed erineva N, P juures
Ramaria: subgen Lentoramaria ja Echinoram. Ja asteroram. Isotoopide 15N sign baasil. EcM liikidel (Sg Ramaria) 15N korrel EcM sügavuse asustusega
14C hingamine väga vanas mükoriisas sarnane sellega, mis noores14C hingamine väga vanas mükoriisas sarnane sellega, mis noores
OrM: Goodyera repens vs Ceratobas cornigerum: MR taime 32P ylesvott palju ef-sem kui mitte-MR taimel ja EmH-ta MR taimel, ka transpordil pealsetesse; Or : Goodyera repens vs Ceratobas cornigerum: MR taime 32P ylesvott palju f-sem kui mitte-MR taimel ja EmH-ta MR taimel, ka transpordil pealsetesse; 
Intsia palembanica saab EcM seened kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakatumine juba 1 kuu pärast idanemist. Tuubidega eraldatud idanditel ei tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kontakt elus juurtega v oluline nakatumiseksIntsia palembanica saab EcM se ned kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakatumine juba 1 kuu pärast idanemis . Tuubidega eraldatud idanditel i tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM see test > kontr kõi i P väet tasemete juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kontakt elus juurtega v oluline nakatumiseks
spooride idandamine bakterite mõjul
BD mõjutaja: takistab mittesobivate taimede kasvu
dikarüootne mütseel vs sobiv pinnas (vulkaanilisel alal)
NH4NO3 mõju mullamikroobidele: Laccaria tõusis 7x; Cortinarius spp vähenes 75x
N omastamine: vana vs noor kultuur
lehe-endofüüdid: kultuuripõhine vs otse PCR+kloneerimine: mõnevõrra erinev, koosluste sarn madal. Kloneerimisega rohkem kandseeni ja suurem mitmekesisus, vähem Sordariomycetes. Kultuurimorfloogia liigirikkus jäi alla ITS rikkusele. Kultuuri morf ja ITS ei vastanud üks-ühele -erinevused mõlemas suunas, vaid 54% vastas üks-ühele. 90, 95 ja 99% ITS identsust barcoding kriteeriumina. Endofüütide puhul ei saa kasutada säärast kriteeriumit üldse. Domin LeotioM, DothideoM, SordarioM. Soovit kasutada ITS + 1400bp LSU endof uuringutes. LSU 4-geeni-puu selgroona. PROGED .
Hymenoscyphuse kompleksi pole lehtedest kunagi leitud; Cenoc on leitud ka lehtedest. Lehtedes ja vartes on palju samu liike, ent lehtedes siiski ka unikaalseid; endofüüdid suht spets, samas kui epifüüdid on pms generalistid-saproobid; Spetsiifika on pms perek-tasemel; Biogeo: boreaalses liike vähem, ent klasse rohkem; Lihhenikoolsed seened on tähtis allikas endofüütide BDle. Leiab vajadust ühtlustada proovivõttu, DNA analüüsi jms. Troopikas domin SordM (kult-põhjal) on haruldased DNA-põhistes uuringutes; morfotüüpideks jaotamist tuleb vältida
introdutseerimine
Ca-oksalladi kristalliseerumine 
Piloderma fallax muudab mulla juurte ümber vrd mitte-MR juurte ümbrusega toitainetevaesemaks, er K, Mg, Fe, Mn, Al, SO4, NO3 poolest
P jt ainete liikumine mööda tubulaarseid vakuoole: ülevaade
mida rohkem valgust, seda rohkem EcM tek. 10-30% norm päikesevalgusest on kriitiline vahemik
15N taimedes, seentes, mullas üle kõrgusvööndite: kõrgemal 15N kasvab taimedes ja see näitab orgN ülesvõtu suurenemist
C:N 18-20 on piir, kus edasi mikroobid hakkavad allokeerima N-ensüümidele. Seega enamikus kooslustes on mikroobid C-limiteeritud. Mikroobide ensümaatiline toodang erineb taimede omast; 
inokpot Minnesota tammesavannis vs N väetamine; vs resistant propagule (BD väiksem)inokpot Minnesota tammesavannis vs N väetamine; vs resistant propagule (BD väiksem)
ECM kooslus N gradiendil: kõikjal Cenococcum; kõrge N: Russula cf. Amoenolens; madal N: Cortinarius subgen Telamonia; lisaks Sarcoschypha, Entoloma, Lophiostoma
Afzelia africana -tsesalpiiniline-ECM süntees õnnestub vaid sama puuliigi alt korjatud seente isolaatidega: Scleroderma spp. JtAfzelia africana -tse al iiniline-ECM süntees õnnestub vaid sama puuliigi alt korjatud seente isolaatidega: Scleroderma spp. Jt
4 ECM seene kasvu fraktaalgeomeetia eri C ja N söötmetel4 ECM seene kasvu fraktaalgeomeetia ri C ja N söötmetel
sobiv substraat
ECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning sellest lahut maha, mis peale inkub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun aeglasemalt; inkub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kaduma
Amanita muscaria Uus-Meremaal tamme ja kase pargis. Genetid v suured ja kattuvad, samas ka v väikeseid geneteid. Arv A. Muscaria levib ja nakatab ka eostega. Kardetakse Nothofaguse metsade pärast
arv. Et EcM seened ei käitu fakult saproobidena; pakub altern lahendusi mitmetele töödele ja hindab kriitiliselt meetodite puudujääke ning ebatäpsust (ei sobi ABTS), kõdulagunemisjäägid on 3 a pärast lagunemise algust energeetiliselt mittetasuvad; arv et laguens akt tõus EcM seentel kevadel v vanadel puudel on seotud ainete taasomastamisega surevatest kudedest; ka EcM seente genoomides pole tõendeid laguens olemasolu kohta
pole märke Suillus tomentosuse 'kivisöömisest' kui vaadelda seene kinnitumist mineraalipinnale
13C, 15N sama hemipar ja peremeestaimel, N konts tugevqsti korrel er vaikse N sisald peremeestaimel
13C: Taimede siseselt mõjutab 13C väga palju ökofüs tegureid
DSE: Aspergillus ustus -voimeline omastama fosfaate mineraalidest ja neid taimedesse transportima.
märgitud fosfaati suudab transportida Tuberi viljakehas olevad hüüfid ja seda ka metaboliseerida; arv et Tuberi viljakeha iseseisvub peale algme moodustumist, suutes ilma peremeestaimetagi kasvada
delta C13, N15, S34: ohureostus mojutab tugevasti metsi, delta N15 suureneb kovasti taimedes ja huumuses; S34 leostub kergesti
pajul nii am kui ecm soltusid enim ajast ja kohast kui N-väetamisest
EcM seente suurem diversiteet suurendab org P, aga mitte anorg P kättesaadavust ega mitte N kättesaadavust
inolulumi potentsiaal linnast vs maalt võetud pinnasega, erinev vrd originaal juureproovidega inokulumi potentsiaal: võõr-vihmaussid???
Scleroderma Gnetumil: parandab P ja N kättesaadavust, seda ka nõrga P-väetamise korral
MMN-segu ja ka viljakehatükkidega (Scleroderma, Pisolithus: v hea %kolonis)
sobiv N/P N/P väetise erihulk
hüpaporiin 10..1000 ym tekib eukalüpi juurte läheduses, mitte-peremeestaimed ei mõjuta; juurekarvad kaovad; muid mõjusid ei teata
Rhizopogon vesiculosus ja vinicolor: üks R vesic genet ühendab väh 19 puud ja 21 m vahemaal; R vinic genet ühend väh 10 puud ja 12 m . Mõl liigid ühendasid igast vanuseklassist puid omavahel; Ühel puul tuvastati max 8 R vesiculosuse genetit. Networki teooria arendus 
lehekõdu
N söötmes piiratud
Euroopas jääaegade refuugiumid: eriti tähtsad ilmselt Apenniinid ja-W-Balkani mäed; väidet. Jääaegadel puude pop-d surid P-Eur välja (vb mänd, Salix, Betula mitte), ent pop-d ei levinud pärast jää pealetungi tagasi, sõltudes L-Euroopasse jäänud pop-dest! Euroopasse on alles jäänud need puud, mis elavad üle jääajad ja soojad jää-vaheajad L-Eur efuugiumites!; Eelmistel jäävaheaegadel on mitmed teised puuliigid kaugele põhja levinud, ent praegu refuugiumites vaid. Jääaegadel Eur-s palju steppi kuiva tõttu, mis võib olla teine faktor liikide vähenemisel
ebatsuuga seemikute koloniseerimine teoste ECM seente poolt palju aeglasem, kui puu inokuleeritud Rhizopogoniga
Erica arborea saab mullast ErM seened kätte kui on kasvatatud pinnasel kus ümber pole ammu ühtki Ericalest kasvanud. Erica vs Quercus mullast saadud tüübid olid v suures osas kattuvad. Arv elavad ErM seened kas saproobidena või puude endofüütidena. Kõigil Erica juurtest eraldatud agari-morfotüüpidel esines ErM mood võime. Pms identifitseerimata Helotiales. Puudusid Oidiodendron ja Hymenosc ericae
 Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
Tulasnella spp Cryptothallus mirabilisel, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblasse Tulasnella spp Cryptothallus mirabilisel, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblasse
OrM: rohelistel orhideedel lai peremeesring: Cephalanthera damasonium: Cortinarius, Inocybe, Tomentella; C. Rubra: Tomentella, Phialophora, Leptodontidium; Epipactis atrorubems: Inocybe, Phialophora, Sebacina, Tuber, Tulasnella, Wilcoxina; Plathanthera chlorantha: Tulasnella, Ceratobasidium, Phialophora; Epipactis helleborine: Ceratobasidium, Sebacina, Tuber; E. distans: Ceratob, Tulasn; E. palustris: Ceratob, Sebacina, Tulasn; Dactylorhiza majalis: Ceratob, Sebacina13C erinev er  troofsusega orhideedel: mykoheterotr, autotroofid metsas vs niidul; seotud ecm-seenteg vs saproobidega
sink strenght seeneliigiti: biomass, hingamine vs N, P väetamineN, P väeta ine mõõt i
Monotropoidne. eri monotropoidide liigid kitsalt seoutud eri suguk. Seentega: Russulaceae, Hydnellu, Tricholoma, Rhizopogon, Gautieria. Uurimise pikk ajalugu. Jutustab ümber 19 saj teadlaste töid; PILDID. Mikroevolutsiooni tähtsus spetsialiseerumisele kluum teema. Mükoheterotroofe v paljudes taimede taksonites. Monotropoidide peremehevahetused on v erinevad taimepatogeenide peremehe vahetusest; sõnajalgadel gametofüüdi staadium mükohet; Aratundmismehhanismid ja C transpodi füsioloogia
kandseened ja resupinaatsed vormid: pidev divergeerumine edasitagasi koigis klaadides, sh ka Cantharelloidide juures (k.A. Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina. Selles osas lahkarvamused Weissi toodega. Arv et Ceratobasidium on polyfyleet, aga pohiosa asub kukeseente klaadis. Arvavad ka Sebacinaceae kukeseente klaadi koos Tulasnelladega sarn Bruns1998. Qrv on parentesoomi aukude olemasolu labiilne tunnus: tek ja kadunud korduvalt. Arv on kukeseentel holobasiid tek iseseisvalt. Kantharelloidid on erakordselt labiilse troofsusega seltskond
kägistamisega väheneb männi EcM kolonis ja EcM ei moodusta mütseeli niivõrd. Suureneb MRA hulk
valgus väh 25%, kuigi Cenoc mood EcM ka väiksem a valgustatuse juures
aminoisobutüraat, aminometaan
ECM seened lagundavad kive ja võtavad Ca pms apatiidist. Nulul 95% Ca apatiidist, vahtral 60%; mõõdetud Ca/SrECM seened lagundavad kive ja võtavad Ca pms apatiidist. Nulul 95% Ca apatiidist, vahtral 60%; mõõdetud Ca/Sr
15N: muld vs lehed Nothofaguse metsades CHL
ECM kolonis, BD madal põllumaj-akti maadel < 5 -10 a mahajäetud põld < mets, preeria. ECM kolonis ühtlus suur põllumaj-maal, heterog mahajäet maadel ja preerias, ühtlane metsas; AM kolonisatsioon eri suktsess aladel erinev: põllumaj-maadel madalam ning ruumiline heterogeensus kõrge, preerias ja metsas kõrgem ning ühtlasem
Kõikide seente mõju taime kõrgusele, diameetrile ja massile oli positiivne. Pseudoreplits disain, n=50. Paljude seente koosinokul andis parema tulemuse, eriti massile, veidi ka kõrgusele ja diameetrile. Arvatavasti mõjus ka inokulaadi lisamine, sest need katsed, kus EcM ei mood, oli taime mass kontrollist suurem
algloomad suurendasid taimekasvu, juurte pikkust ja eripikkust; Paxillus suurendas taimekasvu [P], [N], [Fe], vähendas juurte pikkust, [Mn]algloomad ärssi id Paxilluse kasvu
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
substraat-inokulaat pärineb ECM puude lähedalt
13C: seente 13C rikkus viljakehades on ar v. Põhjustatud eelistatult 13C-rikaste süsivesikute omastamisega substraadist või läbi anaplerootilise rikastatud Co2 fikseerimisest
Üks Paxilluse tüvi mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamist Üks Paxilluse tüvi mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamist
P lisamine: seentest oli kasu madalate dooside juures, alates 16 mg/kg muutus NM taim sama suureks ning sisald sama palju P. Descolea ja Laccaria mood viljakehi potis, eriti madalate P lisade juures. VK sisaldasid kuni 70% taime P-stP lisamine: se ntest oli kasu madalate dooside juures, alates 16 mg/kg muutus NM taim sama suureks ning sisald sama palju P. Descolea ja Laccaria mood viljakehi potis, eriti madalate P lisade juures. VK sisaldasid kuni 70% taime P-st
EcM seentest eukalüptile oli kasu vaid siis kui muld oli väga kuiv; muidu kontroll ja EcM taimed samamõõtu. Mida niiskem oli muld, seda vähem mood EcMEcM seentest eukalüptile oli kasu vaid siis kui muld oli väga kuiv; muidu kontroll ja EcM taimed samamõõtu. Mida niiskem oli muld, seda vähem mood EcM
Calluna vulfgaris ja Vaccinium myrtillus: sarnased seenekooslused. Erinevused tulevad sisse metsa, vaheala ja nõmme vahel. Domin. Helotiales ja Sebacinaceae. Juurtes üldse v palju saproobseid ja EcM kandseeni. EcM kandseened eriti metsaaladel (29% sagedus kõigist). Cf. Cenococcumi isolaat (95% sarnane) leidus kõikjal palju
Epacris pulchella: 2 taime ErM mitmekesisus: kultuurid (vähem liike) vs sekveneerimine juurest (rohkem). Dominandid ja seega potentsiaalsed MR moodustajad samad, pms Helotiales. Lisaks 1 AM-seen (Arv. Oportunistlik koloniseerija) ja 8-10 kandseent (arv. Saproobid). Kultuuris vaid kottseened
Rhododendronil Austraalias: 3 taime: domin Hymenosc ericae aggr., muud Helotialesed, Xylariaceae jpt kottseened, vaid paar identifitseerimata kandseent. Kult vs juurest sekv annab eri tulemused, ent mitte siiski väga. Juure DGGE annab vähem liike kui kultuuride sekv
13C: taimelehtedes toimub 13C diskrimineerimine nii difusioonis kui RUBISCOs. Ülevaade C-ühendite 13/12C: Lipiidid ja Ligniin v madala 13Cga ; juurte hingamine v 13C diskrimineeriv, muu hingamine mitte. 
PAH degradeerimine ECM seente poolt -vedelkultuur, suur soltuvus substraadist
15N hulk korreleerus vastuypidiselt ECM kolonisatsiooniga
troopika 3 seeneliiki kasutasid efektiivselt nii org kui anorg N-allikaid. Esines interaktsioon liigi ja N-ühendi diskrimineerimise vahel.
dipterokarpidel EcM inokul palju kasu kasvu ja ellujäämuse mõttes. Pms Pisol, Sclerod ja Tom tüved
Thelephora: vaba juurestik
N, P hulk, N/P, põhjalik kirjeldus N, P mõju mükoriisa tekkele ja hulgale
EcM vs AM inokulumi potentstsiaal: aastaajast ei olene AUS. Mirbelia diletata ja Eucalyptus calophylla reageerisid v erinevalt sama proovi mullale, seega arv. Et seonduvad eri liikidega. Tohutu ruumiline varieeruvus 15 m skaalasEcM vs AM inokulumi potentstsiaal: aastaajast ei olene AUS. Mirbelia diletata ja Eucalyptus calophylla reageerisid v erinevalt sama proovi mullale, seega arv. Et seonduvad eri liikidega. Tohutu ruumiline varieeruvus väikeses skaalas
inokpot AUS: v tugev ruumiline varieeruvus 10-cm skaalas, mulla häirimine vähendab EcM inokpot Mirbelial, ent mitte Eucalyptil. Arv MR hüüfid olid inokulumiks selles mullas
86% taimeliikidest mükoriissed, sh 74% AM, 9% OrM, 2% (6000 liiki) EcM, 1% ErMülevaade taimesugukondade ja elutüüpide kaupa: NM pms parasiitidel, karnivooridel, klasterjuursetel, hüdrofüütidel. Definitsioon ja diagnoos EcM ja AM taimedele, ülevaade kahtlastest teadetest -ecm puhul tulenevad pms HN mittetähtsustamisest
ECM teke: juure apikaalmeristeem kattub ohukese mantliga, seejärel tekib hartigi vorgustik ja paksem mantel, juurekarvad kollapseeruvad, ECM areneb tipust aluse suunas.
N hulk, mükoriisa teke. Kõrge N>intratsellulaarne kolonisatsioon, taimerakkude paksenemineN, mõju mükoriisa tekkele, mikro-ja makroelementide sisaldus vs ECM
Hebeloma sp võrdlus eri in vitro tehnikate vahel-erinevused minimaalsed
ECM konkurents ECM konkurents
P säilitamine polüP-na samasugune nii veget mütseelis kui ECM-s, mütseelis pigem monoP. Erinevus Hartigi võrgu ja mantli polüP vahel: HV-s rohekem K, vähem Mg. Eriti K ja P vahel tugev korrel, teised mono-ja divalentsed metallid esinesid vastavalt kontsentr söötmes. PolüP graanuleid rohkem kui söötmes KPi vrd MgPi v NaPi. Ainult KPi puhul konts suurendamine mõj polüP pos
seende sattunud C paikneb seenmantlis ühtlaselt, seen on tugev imeja; 32P jaoks on taim tugev imeja. Tundub, et taim reguleerib P ülesvõttu seene poolt vastavalt vajadusele: seen pimedas ei omastatud P ega transportinud olemasolevat taime; samas mitte-ECM juurtes P kuhjusseende sattu ud C paikneb seenmantlis ühtlaselt, seen on tugev imeja; 32P jaoks on taim tugev imeja. T ndub, et taim regul rib P ülesvõttu seene poolt vastavalt vajadus le: seen pimedas ei omasta ud P ega transpor inud olemasoleva  taime; samas mitte-ECM juurtes P kuhjus
NE FRA tammikus: domin Tomentella spp ja Russ/Lact spp. Vaid Tom ja Lact spp esinesid mulda pandud puusodis. Cellubiohüdrolaas oli A1 ja A2 horisondis rohke, kitinaas puidusodis. Kõik puidus olevad morfotüübid omasid tugevat kitinaasi aktiivsust, er Tomentella spp.; lakaasi akt puidus minimaalne! ensüümide aktiivsus erines tugevasti nii liigiti kui substraaditi ja interakts. Arv et EcM seentel võib esineda tugev kõdulagund akt talvel ja puidus EcM seened ei pruugi ise lagundada, vaid seda teevad saproobid
Clavulina jt talveseened metaboolselt aktiivsed talvel, Cenoc jt suveseened aktiivsed rohkem suvel
Neotyphodium-Festuca süsteem. Endof eri tüved induts eri tasemetel konstitut resist ning ka haava-induts-resist. Kohalik tüvi parim. Peale vigastamist on seeneta taimed veelgi vastuvõtlikumad lehetäidele, endof-taimedel tekib tugev lisaresist ning loliini sünt tõuseb 2x. N-väetamine suurendab seenega taimel haava-induts resist teket, kontr-taimedel mitte; samas kontr-taimedel on kiirem biomassi taastamine peale biomassi hävitamist: trade-off
saproobide kultuuride säilitamine agaritükkidel steril dest vees
juurte hoidmine füsiol soolalahuses
tselluloosi ja selle osade mittedegradeerimine ECM ja erikoide MR seente poolt
seente liigikontseptsioonid ja spetsialiseerumine. Autor eelistab morf konts. V sageli morf ja fülogeneet konts ei lähe kokku, eriti allopatrilistel juhtudel. Somaatiline tõrjuvus palju tugevam sümpatrilistel vs allopatrilistel liikidel. Kandseentel presügootne äratundmismehanism, kottseentel postsügootiline (hübriidid viletsad). Seentel peamine liigiteke spetsialiseerumine substraadile, vähe polüploidiseerumise ja hübridiseerumise tagajärjel spets. Aseks liigid tek korduvalt, pms noored ja pms tugevalt spetsialis. Arv. esinevad kompens-mehanismid
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
 Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.
taimede BD
Scleroderma sinnamariensega inokul  soodustab Gnetum gnemon taimede kasvu
sisaldus erivanusega ECM juuretippudes
transport P transport
ECM biodegradatsioon ja lignolyys:ylevaade
liigisisene varieeruvus metaboolsetes ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringusliigisis ne varie ruvus metaboolsetes ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringusliigisis ne vari eruvus metabo l tes ja füsiol prots ssides EcM seentel tuvastat d pea igas uuringus
mükorisosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullas
Phialocephala fortinii ja Phialophora finlandia suudavad lagund polüsahh tselluloosi, tärklist, ksülaani, rasvhapete estreid, valke, mitte aga fenoolseid struktuure
Orhidee annab seenele rohkem C kui ise vastu saab
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidiGoodyera repen : seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastasti u e 13C 15N ülekanne. S enest Gly ja taimest CO2 märgist kuju . . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mü oriisa. Juhuslik leke väli at . Palju Gly C-st hingati välja; EmH-ss l ikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palj  rohkem kui vastupidi
hüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imemahüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imema
mikroseened odra ja nisujuurtes erineva maakasutusega aladel (kultuur + ITS regioon): odrapõllul ja nisupõllul eri seened, nisul sõltusid sellest kui kaua oli eelnevalt seal nisu või oder olnud. Mida kauem oli nisu enne olnud, seda patogeensemad olid sealsed seened nisule. Pms kottseened: Phialophora cf gregata ja Gaumannomyces graminis, kandseentel polnud sarn ITSe. Enamus seeni olid patogeense iseloomuga
Rhizopogon toodab palju Oksalaati vrd Hebelomaga ja parandab oluliselt taimede P-toitumist erinevate mineraalide lisamise (v-a CaCO3) korral. Arv. P omastamist parandab hoopis H+, mis eraldub koos oksalaadiga, ent mille CaCO3 kiiresti haarabRhizopogon toodab palju Oksala ti vrd Hebe omaga ja parandab oluliselt taimede P-toitumist erinevate miner ali e lisamise (v-a CaCO3) korral. A v. P omastamist parandab hoopis H+, mis eraldub koos oksalaadiga, ent mille CaCO3 kiiresti haarab
Rhizopogon: istandikes äsjaistutatud puudele Rhizopogoni spooride inokuleerimine erikontsentratsioonides; parim 10*6/dm2spooride sobiv kontsentratsioon
Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
Kongo Ituri taimestik: 15N ja 13C negatiivsemad alustaimestikus vrd ülarindega
N-ühendite imemine, transport: ülevaade
ainevahetus: ülevaadeinevahetus: ülevaade
N
Suillus viljakehi tohutult-arv saab kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldustSui lus viljakehi tohutult-arv a b kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldust
Na, Cl, SO4 stress
vs VAM
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttuScleroderma spp: män i ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi sol atidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel ni  kolonis% kui taimek v  stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
Eukalüpti EcM seened eukalüpti liikide vahel ei vali, ent mändi ei nakata. Samuti ei lähe eukalüptile Suillus ja Rhizopogon
Moneses uniflora, Pyrola minor, P rotundifolia, Orthilia secunda arbutoidse mükoriisaga, sh P. Minoril sageli tugev mantel; Monotropa mükoriisa, Arctostaphylose arbutoidse mükoriisa kirjeldus; Calluna ja Erica carnea erikoidne mükoriisa. Pyrola rotundif eoste idanemise kirjeldus??????
Laccaria laccata, Hebeloma crustulinif, Rhizopogon rubescens parandavad taime kasvu, er Rhiz Kõigi kolme seene inokul ef on aritm keskmine. Laccaria oli algul rohkem, ent vähenes kiiresti Rhiz arvelt
Tuber sp. Endogone flammicorona, Rhizopogon sp: süntees. Rhizopogon kiirendab männi kasvu palju efektiivsemalt kui teised seened
Eostega potoroo sitas: palju liike, eriti kandseened. Peaaegu kõik maasiseste viljakehadega; Zelleromycese eose ornament kadus peale seedimist; kui panna eukalüpti seemikute juurtele, idanesid ja mood EcM väh 7 liiki
seene viljakehade toiteväärtus loomadele: enamusele ei piisa, sest ei suuda eose kesta seedida ega kitiinist N omastada. Muidu väga varieeruv liigiti, ajaliselt ja piirkonniti. Mõningaid mikroelemente kuhjub seentes, teisi ei akumuleeru üldse. Seentes palju Se
EcM ja saproobid eristusid hästi. Parasiidid kas vahepealsed või ekstreemselt 13C vaesed
pinnase töötlemine: ebaselge
barcoding: isendi määramise ja liigituvastamise ning uute liikide leidmise eesmärkide segiajamine; puudulik liikideks jagamine a priori!; NJ puude kasutamine liikide eristamiseks parafüleetilisuse või incomplete lineage sorting fenomeni tõttu; K2P distantside asemel tuleks kasutada toor-distantse; bootstrap väärtuste ületähtsustamine; jäikade v valede läviväärtuste kasutamine; barcoding gap vale inerpretatsioon - on lokaalne gap ja nn. globaalne gap üle kõigi taksonite
N väiksem ECM-taimes
P omastamine
N akumuleerumine lehekõdusse respiratsioon lehekõdus balanss
Tuber himalayense, T. Indicum tammel (sünt eostega). EcM eristamatu
orav Spermophilus sööb palju Elaphomycest: eoseid ei söö, sest need ei seedu; seedib kitiini, seenes palju kättesaamatut Norav S ermophilus sööb palju Elaphomycest: eoseid ei söö, sest need ei seedu; seedib kitiini, seenes palju kättesaamatut N
EcM taimede kasvukiirus korrleerub C allokatsiooniga mükoriisadesse -< taimed pole C-limiteeritud; arv. Et taimed saadavad lisa-C seentele, et see vahetada N, P vastu
ECM koosluste tähtsus metsa ökosüsteemides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt otseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
veestress: juurte kasv peatus peale uputamist ja paljud juured surid, eriti kuusel. O2 puudus tuli 2* kiiremini 15*c kui 6*C juures; hiljem juured taastusid
mänd adapteerus aeglasele uputamisminekule paremini kui kuusk. Männil tekkisid juuresteelis spets ohukanalid. Adapteerumisajaga juurte elumus palju suurem
veestress jämejuurtel: nii kuusk kui mänd toodavad "lenti-rakke". Kuusekasv pidurdus, ent männil mitte. ,kuusel ksüleemi juurdekasv pidurdus järsult
15N: NM>AM>ECM>ERM. Globaalselt 15N kasvab temperatuuriga 0-30*, N kons-ga lehtedes, N-mineralis-ga; ent langeb sademetehulgaga, 
Austaalia kaasaegsed kooslused on tek kliimamuutuste tagajärjel. Enne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Seente ja bakterite Shannon BD suurem rohumaadel kui metsas; koosluste vahe rohumaadel ja metsas on suurim liivasel pinnasel. Mida suurem on MAT, seda väiksemad erinevused on rohumaa ja metsa vahel
Agropyron: pott jaotatud väetatud ja väetamata pooleks või ühtlane väetus: taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui NM-taim; 33P vähem. AM suurendab P kättesaamist eriti laigu-töötluses
Agropyron: kahes kambris -taimekambris olev mittemükoriisne taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui AM-taim sealt kuhu juured ei pääse; 33P ei saa NM taim üldse. Vahet pole, kas N ja P on kontsentreeritud laiguna või ühtlaselt
kõdu lisamine: suurendas kolonisatsiooni, vähendas liigirikkust
  
pinnasekoorimine vs huumus vs nende serv: sama
ülevaade, viited x
Cantharellus: CO2, aeratsioon
Cantharellus: mitte-liigniiskus, hapnikku, CO2, Pseudomonas florescens
Sphaerosporella, Laccaria, Pisolithus mood eCM pigem toitainetevaeses tingimuses, Wilcoxinale pole vahet (kolonis 95-99%); turbal sama hästi kui turba vermikuliidi segul v a Pisolithus. Taimekasvu ei mõj inokul ja kasv 20 näd
pH; sesoonsus
seente suktsessioon eelinokuleeritud vs kaevanduspinnasele ümber istutatud: inokulandid hääbuvad 3a jooksul ja kohalikud seened votavad yle : algul E-strain; hiljem (3a) Suillus, MRA, Tuber. Lühijuurtel seened asenduvad üksteisega, mitte et juured sureks
viljakehast ja ECMst eraldatud kultuuride võrdlus, ECM moodustamine männiga ja leesikaga+kirjeldus
hea kui kaevanduspinnasele lisada turvast, halvem kui väetada või lisada muda
13C, 15N, 2H, 18O kasutamine koetasandist indiviidi ja ökosysteemitasandini: ylevaade
inokul Tuberiga stimul kõiki taimekasvuparam. 4.5 ja 10 a pärast inokul.; aladel kus muud EcM taimed olid kasvama jäänud, oli EcMF BD suurem 
seente toiteväärtus võrreldav köögiviljadega, enamus aminohappeidseent  toiteväärtus võrreldav köögiviljadeg , enamus aminohappeid
Hebeloma: mono vs dikaarüonid-sama
toiteväärtus Zambia seentel: Zambezi aladel 39 söödavat seeneliiki, pms Cantharellus, Termitomyces, Lactarius, Amanita. Fenoloogia; madal valgusisaldus; suht kõrgem Termitomycesel ja Cantharellusel; olulised vitamiinide ja aminoh allikad. Hädapärane toit näljaajaltoiteväärtus Zambia seentel: Zambezi alad l 39 söödavat seeneliiki, pms Can harellu Termitomyces, Lactarius, Amanita. Fenoloogia; madal valgusisaldus; suh  kõrg m Termitomycesel ja Cantharellusel; olulised vitamiinide ja aminoh allikad. H dapärane toit näljaajal
EcM kolonis sõltus fertiilsusest ja konkurentsist, aga mitte varjutamisest. Kuuse EcM moodustamist stimuleeris ja männil inhibeeris konkurente võõr-taimeliik
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.Pisolith s ja Scleroderma sobivad Allocasuarina j  Eucalyptusega, ent ei mood HN ning t pavad Casuarina equisetifolia. E kalüpt  kasv suuren s 13-32 korda, All c suarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina uured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
Eukalüptid Hiinas: Pisolithuse püsimine (moned pysivad, teisi pole tuvastatud)
15N: eristuvad kõrrelised ja N fix liblikõielised. Puudel N fix liigid ei eristu EcM puudest ja AM puudest; Sarcodes ja Pterospora v kõrgete 15N väärtustega, Pyrola picta vahepealne kõigi ülejäänud puude ja Mhdega. Arctostaphylos madalad 15N väärtused nagu teistel puudel.
ECM% sõltub seene genotüübist; juurte koguarv taime genotüübist
eri arengulooga L.b. S238 osad vs ECM võime ja taimekasv
EcM seente suurem BD suurendab Acacia mangiumi kasvu ja nodulatsiooni; eksperim küll vildakas ja sampling efekti mõju; kõikidel juhtudel mitu liiki parem kui eri monokultuurid
tamme ECM kolonis on palju tamme läh> Helianthemumi läh > eemal (>20 m)
N, P kõrgem tammel kui on ECM vs AM. Cenoc ei soodusta N omastamist mullast vrd teiste seentega
EcM kolonisatsiooni mõjutab paiga ajalugu: sõltub seal varem kasvanud taimedest ja nende poolt mõjustatud mulla Abiootilistest omadustest, arv katioonidest ja huumusest. Varemkasvanud taimede efekt ei sõltunud taimede fülogen seostest
Tomentella sp inokul püsib ja suureneb ka mittesteriilsetes pottides. Vrd kontr parandab taime kasvu, eriti juurestiku arengut. Inokuleerides on kogu ECM kolonis suurem
4 ECM Seenega inokuleerimine eraldi 6 puuliigile. Inokuleerimise efekt parem, mida väiksemaseemneline on taim. Eri taimeliikidele eri seened efektiivsemad
Tomentella suurendab Afzelia kasvu, koinokul Sclerodermaga tulemust ei paranda, ent on on parem kui ainuüksi Sclerodermat inokul. Kasu eelkõige juurestiku arengule
13C ülevaade glob: 13C fraktsioneerimine suurem troopikas ja eriti suurema vee kättesaadavuse korral
N saastudes taime N konts tõuseb, P sisaldus väheneb, kasv samuti väheneb, ECM morfotüüpide arv väheneb koos juuretippude arvuga
Arvavad, et lagunemisega C-sisaldus suureneb ja seega mikroobid eraldavad edasiseks lagundamiseks anorg N. Seetõttu toimub org-materjalisest selektiivne 14N eemaldamine ja orgaanika ise muutub 15N-rikkaks
juurtes vs lehtedes 15N: erinevatel taimedel +/- 1 promill - oluline
ruumiline autokorr: tüübid, definits ja seletus; lisaks võib mõjutada multikollineaarsus; VIITED kliimavariaablite saamiseks; mudelid, mis arvet autokorr vs mitte, saavad erinevad tähtsamad muutujad mõjutajateks. Autokorri arvestav mudel pöörab rohkem tähelepanu mesoskaala protsessidele; erin põhjust ka multikollin. Kui algmuutujad võtavad arvesse suurema osa variatsioonist nii et spat autokorr on mitteoluline, siis pole vaja spat autokorr arvestada.
PAH ja klorineeritud yhendite biodegr vamä (enamasti tugevam kui ECM sentel; taluvus palju suurem) ja ECM seente poolt (sümbioosis männiga); puhaskultuurid
Tuber melanosporum soodust 2 tamme liigi kasvu, ellujäämust, N, P omastamist ning leevendab veestressi (veepot keskpäeval positiivsem)
ECM kolonisatsioon, lühijuurte osakaal ja koigi ainete sisaldus suurem korgematel temperatuuridel
P, N mõju
Rhizopogoniga suurem fotosüntees ja ohulohede juhtivus, madalam leheturgor; hebelomaga madalam lehe turgorkorgem lehe osmotne potentsiaal
Rhizopogoniga suurem fotosüntees, hebelomaga korgem lehe osmotne potentsiaal+väiksem taimekasv+suurem toitainete kontsentratsioon
Rhiz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FSR iz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FS
Clitocybe nebularis nõiaringid -keskelt sureb, akt rõnga läbimõõt 30..40 cm; jaguneb 3 osaks: 6 cm risomorfide front; tihe mütseeli front; hõreneva ja sureva mütseeli front. Kasv looduses palju kiirem kui agaril tõen akt transp tõttu fronti. Looduses 90 cm a-1; vrd teiste ringjate saproobidega ruderaalne, sest jääb neile antagonismikatsetes alla ja looduses sisemus sureb. Eri ringide kokkupuutudes surevad mõlemad; suurte takistuste ületamisel fragmenteerub ja enam ei ühildu, sest külgkasv on min.
varjutamine ja girdling mõj erinevalt suhkrute rohkusele lehtedes ja juurtes ning EcM surnud juurte ning koloniseeritusele ja BD-levarjutamine ja girdling mõj erinevalt suhkrute rohkusele lehtedes ja juurtes ning EcM surnud juurte ning koloniseeritusele ja BD-levarjutamine ja girdling mõj erinevalt suhkrute rohk sel lehtedes ja juu tes ning EcM surnud juurte ning koloniseeritusele ja BD-le
14CO2 liikumine ühest taimest teise: elektronmikroskoopia ja radioaktiivsensorite põhjal ultrastruktuuris: liikumin eläbi hüüfide tsütoplasma14CO2 liikumi e ühest taimest teise: elektronmikroskoopia ja dioaktiivsensorite põhjal ultrastruktuuris: liikumin eläbi hüüfide tsütoplasma.
Suillus grevillei: sobiv peremees, ultrastruktuur ei lisatud
Suillus grevillei: sobiv peremees, ultrastruktuur
Mullatüüpidel EcM kolonisats ja EcM sõltuvus Acacia holosericea on väga erinevad. Vaid koguN mõjutab EcM kolonis ja sedagi ü vähe. Suurem EcM kolonis stimuleerib noodulite teket
14C liikumine noortesse vs vanadesse ECM vs non-ECM juuretippudesse14C liikumine noortesse vs vanadesse ECM vs non-ECM juuretippudesse
hemitselluloosi>tselluloosi>okaste>humiinainete lagundamine ECMseente poolthemitselluloosi>tselluloosi>okaste>humiinainete lagundamine ECMseente poolt
10 ECM seent puhaskultuuris kõrge vs madal C, orgaaniline vs org+mineraalN; kasv, mineralisatsioon: eriliikidel varieerub. Julged interpretatsioonid10 ECM seent puhaskultuuris kõrge vs madal C, orgaaniline vs org+ ineraalN; kasv, mineralisatsioon: eriliikidel varieerub. Julge  interpretatsioonid
50% etanooli 20*C; fikseeritud: polüvinüül-laktofenool, säilitatud 4% glutaaraldehüüd
bakteritel inimese soolestiku eripiirkondades: suurim erinevus eri inimeste vahel ja mukoosa ning .. Vahel; uued klaadid. Kõikvõimalikud programmid BD võrdlemiseks: rarefaction, ekstrapoleerimine, S-Libshuff, DPCoA. Sekv 13355 bakteri sekventsi
CO2 ja O3 vs peremees ja mulla horisont:: Mullakiht ja peremees mõj koguseene-kooslust enim, CO2 ja O3 efekt marginaalne, arv mõj saproobe ja MR-seeni erinevalt
taime vanus sisaldus taimes: ECM vs AM
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
tuleaseme-kottseente biotroofsus: Rhizina, Pyropyxis -tugevad patogeenid, mitmed on norgad patogeenid (Geopyxis carbonaria, Gyromitra infula; Tricharina praecox var. intermedia); sümptomiteta biotroofid (Anthracobia maurilabra, macrocystis; Trichophaea hemisphaerioides), paljud pole yldse biotroofid (Anthracobia macrocystis, Ascobolus carbonarius, Peziza echinospora, endocarpoides, petersii, praetervisa, tenacella, violacea, Pulvinula archeri, Scutellinia 3 spp, Trichophaea abundans). Sphaerosporella on ECM
Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.
SIP mullas rikastatud tselluloosi lagundajatele. 12C domin kandseened; 13C domin pioneersed kottseened. Arv. Mullaproovi eraldamisega katkestati EcM jm kandseente sidemed.
pH NH4 ja NO3 radioaktiivsed
kuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselgekuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselgekuusk j  kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestk  pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, s is hiljem vaid tüh se osa ja sai 15N v stu ka v id tühise osa. Mehhanism ebaselgekuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sell st i poo  juurte se; kui algul andis kuusk 100% C eenele, siis hiljem v id tü ise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselge
hingamine; vs NH4 & NO3 väetised, vs NH4; NO3
13C: mullaorg ja juurte CO2 hingamise 13C mojutab enim ilmastik 1-4 paeva enne, mis naitab, et lagundamisel eralduv CO2 on suht tyhise osakaaluga, smas kui juurte ja seotud mikroobide hingamine holmab >65protsendi eralduvast CO2st13C: ullaorg ja ju rte CO2 hingamise 13C mojutab enim ilm stik 1-4 paeva enne, mis naitab, et lagundamisel eralduv CO2 on s ht tyhise o akaaluga, smas kui juurte ja se tud mikroobid  hingamine holmab >65protsendi eralduvast CO2st
N, P, K mõju Frankiale, N ülekanne lepalt männile
delta C13 ei muutu kui mikroobidele sööta eriC-ühendeid
aeg
15N fraktsioneerimine eri taimedel erinev ning soltub suuresti N-allikast ja mykoriissustasemest. Pohl suudab N saada aminohapetest ka nonMR olles; Eriti tugev diskrimin nitraadi 15N -arv, et mida tugevam on looduses 15N diskr, seda suurem osakaal on nitraadil; Transport labi EcM seene voib muuta tublisti d15N; Arv erikoidse MR seened transpordivad taime madala 15N sisaldusega N kui neid kasvatatakse NO3 voi GLU
15N fraktsioneerimine erinev eri seeneliikidel ja EcM vs erikoidse MR seentel. Erinevused kq substraaditi (NH4, Glu, NO3, Gly) ning oluline koosmoju. Erikoidse MR seen diskrimineeris 15N eriti tugevasti. Frakts voib soltuda voi mitte substraadi konts-st. Arv et igasugune katse looduses interpret 15N mustrit seoses konkreetse yhendi N-toitumisega ei ole moeldav
14C Rhododendron > Clavaria14C Rhododendron > Clavaria32P la aria > Rhododendron
respiratsioon vs eri pH 14C, respiratsioon vs pH 14C, respiratsioon vs pH
piisav aeg
N-saaste
Tomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamiselTomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamisel
15N mullas: erinevad mullaühendid on eri rikastatusega nii mullas kui ka taimekudedes, ent mineraal-N puhul võib see tugevasti kõikuda; NO3 üldiselt rikastatuim, sest senitrif käigus produkt vaesustub; spets ühendite isot mõõtmine on mitte-usaldusväärne; rikastumine mööda mullaprofiili, kuna põhja kuhjub7uhutakse rikastunud org-aine
uurea kogunemine Terfezia viljakehadesse, nitraadi reduktaasi suurem aktiivsus hüüfides
ECM
inimese soolestikus bakterite kooslus 5 a jooksul muutub vaid pisut; enamus tüvesid käib kaasas kogu elu; sugulastel sarnasemd bakterid kui mittesugulastel; dieedil olevatel paksudel sarnasus kaob kiiremini
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
taime juurtest tulev C indutseerib AM-seentes geeniekspressiooni ja N ülesvõttu; mujalt tulev C ei indutseeritaime juurte t tulev C induts erib AM- eentes geeniekspr siooni ja N ülesvõttu; mujalt tulev C ei indutseeri
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus. Haruldasemad PLFA piigid on sügavamalt kadunud, mis viitab nested mustrile; sügaval arv. C-limitatsioon
hüüfid vs ECM vs taimeosad: eri aminohapete sisaldus sõltuvalt seensümbiondist: küllalt erinev 15NH3-aminohapete mõõtmine taime eriosades
14C woodwidewebi uurimiseks14C woodwidewebi uurimiseks
lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P Suillus spp. Peremehe valik ja P, C ülekanne lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe Pehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekann . Mänd ui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P
inkompatibiilne ECM annab 2 -4 korda vähem C ja 50 korda vähem Pinkomp tibiilne ECM annab 2 -4 korda vähem C ja 50 korda vähem P
early vs late stage: vs mulla juurkontaktide läbilõikamine.Isoleerimata kase seemikutel Lact pubescens, L glyciosmus, Leccinum sagedasem; isoleeritutel Laccaria, Inocybe, unkn1 ja Unkn2 sagedasemad. Arv mitte-isol sagedasemad kolonis risomorfidest ja mütseelist kui isol-tute kolonis eostegaearly vs late st : v  ulla juurkon aktide läbilõika ine.Isoleerimata kase seemiku el Lact pubescens, L glyc osmus, Leccinum sagedasem; isoleeritutel Laccaria, Inocybe, unkn1 ja Unkn2 sagedasemad. Arv mitte-isol sagedasemad kolonis risomorfidest ja mütseelist kui isol-tute kolonis eostega
networking: modulaarsus ja nestedness sõltuvad assots intiimsusest, mitte par v mutualimusest; eri networkide sidumine; multitroofilised netw; 
inokuleerimismeetodid: ylevaade. Kinnistel katsetel CO2 probleem. Kui on ka seen, siis see lagundab ja hingab ning eritab seeläbi CO2. Kasvutasku meetod.
Bacillus 2 spp: parandavad Pisolithuse kasvu, ergosterooli hulka; suurendavad ECM% akaatsial
varane vs hiline: Leccinum ja Lact pubescens ei levi eostega noortele taimedele; Inocybe, Laccaria ja Hebeloma kolonis eostega noori taimi holpsasti; eosed idanesid ka sama hasti mullas, mida oli hoitud 6 kuud 18 kraadi juures
kultuuride säilitamine -10*C juures pos
P: ECM ühiku kohta 3x parem kasel kui AM vahtral
EcM seened reageerivad positiivselt biomassi tootlikkuse ja hingamisega CO2 konts tõusule. Efekt erineb tüveti eri liikidest
enamus EcM seeni reageerivad positiivselt C/N vahe suurenemisele hingamisega, eksudats, biomassiga, C-tarbimise efektiiivsusega, N omastamisega. Erandiks Amanita muscaria, Piloderma sppenamus EcM seen  reageerivad positiivselt C/N vahe suurenemisele hingamisega, eksudats, biomassiga, C-tarbimise efektiiivsusega, N omastamisega. Erandiks Amanita muscaria, Piloderma spp
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
metsaistanduses: doosiefekt, MHB, mütseeli segamine istanduse mulladga, pinnase auruga desinfitseerimineMHB doos, ECM doos
pressivad, et toimub geenide horis ülekanne bakteritelt seentele; spetsiifilisus võib esineda nii seeneliikide vahel kui liigisisseselt; võivad hõlbustada ka patogeenide sissetungi samad seened. Kasud: idanemine, müc kasv, mulla konduktiivsus, harunemine ja kolonis, 
haploidne ja diploidne mütseel (Suillus luteus, S. Granulatus, Scleroderma aurantium, Tricholoma pessundatum) koloniseerisid kolbides mändi ja kuuske võrdselt hästi, ent kahtlustas, kas see nii ka looduses toimib. 
Eostest seenekultuuride esimene tegemine: MacroLepiota procera, Agaricus sylvaticus, Amanitopsis plumbea, Russula alutacea, Laccaria bicolor, Sarcodon imbricatus, 
lehekõdu lagundamine ja veesisaldus suurenes kui mükoriissed juured lõigati läbi: .
mu
Nitrifikatsioon mõjutab tugevasti pos d15N lehtedes ja lehed-muld. AM ja EcM puud sarn väärtustega 
monokaarüonid kasvavad kiiremini NO3 ja NH4-rikastel söötmetel, aeglasemini PO4-vaesel söötmel. Väga suur varieeruvus
15N puudel, puhmastel, rohunditel ja seentel. Lehtede tase sõltub positsioonist tüves, EcM seentes kõrgem kui taimedes. N ülesvõtt puudel toimub orgaanikakihist pms, sõltumata juurte levikust. SAPROD: Mycena, Rhodocollybia asema, Cystoderma
15N korgem rohumaade mullas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhidee>muud taimed>muld; Epipactis ja Cephalanthera (nagu Mykohet taimed) omasid d15N ja d13C suuremaid vaartusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanthera olid nagu muud taimed; Ophrys omas vahepealseid vaartusi; Mitmed orhideed said palju N seene kaudu, teised mitte; Cephalanthera, listera ja arv ka Epipactis saavad palju C seene kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poogikus); Arv et eri taimede 15N soltub erityypi mykoriisadest; 15N korgem rohumaade mullas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhidee>muud taimed>muld; Epipactis ja Cephalanthera (nagu Mykohet taimed) omasid d15N ja d13C suur maid va rtusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanthera olid n gu muud taimed; Ophrys omas vahepealseid vaartusi; Mitm d orhideed said palju N seene kaudu, teised mitte; Cephal nther , lister  a arv ka Epipactis saavad palju C seen  kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poogikus); A v et eri taimede 15N soltub erityypi mykoriisadest; 15N korgem rohu aade m llas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhid e>muud t imed>muld; Epipactis ja Cephalanther  (nagu Mykohet taimed) oma id d15N ja d13C su re ai v artusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanth r  olid n gu muud t imed; Ophry  om s vahepeals id vaartus ; Mitmed orhideed said pa ju N seene kaudu, teised mitte; Cephalanth ra, l stera ja ar ka Epipac s saav d palju C seene kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poog kus); Arv et eri taimede 15N s ltub erityypi mykoriisadest; 
N, isotoobid N, isotoobid
herbivoorid vähendavad AM ja ektomükoriisa kolonisatsiooni; AM ja ECM vähendavad lehtede kahjustusi. Taimede varuianete kas ja fotosünteesi regul puhverdavad
herbivoorne stress vähendab
glükogeenigraanulid vs sesoonsusN ja P deponeerimine sesoonselt
Thelephora, Laccaria omavad vedelkultuuris väga piiratud naftaleeni degradeerimise aktiivsust lagunematuteks vaheproduktideks, samas kui Lactarius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon ei lagunda sedagi. Fluoreeni ja püreeni ei lagunda ükski. ECM männi juuresolek aeglustab fluoreeni degradats arv Gadgili efekti, mitte niiskuse vähenemise tõttu nagu Koide2003 pakubTh lephora, Laccaria omavad vedelkultu ris väga piir tud naftaleeni degradeerimise aktiivsust lagunematuteks vaheproduktideks, samas kui Lact rius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon ei lagunda sedagi. Fluoreeni ja püreeni ei lagunda ükski. ECM m nni juuresolek aegl stab fluoreeni degradats arv Gadgili efekti, mitte niiskuse vähenemise tõttu nagu Koide2003 pakub
latestage: piisav hulk suhkrut, parajalt mineraalaineidlatestage vs earlystageN, P vajadus liigiti, N/P
matsutake shiro T. matsutake
maasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus paiguti tungisid läbi tanniniseerunud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud surid
13C: puidulagundaja seened on 4 promilli keskm rikastunud vrd puiduga; Kitiin on 2 promilli rikastunud vrd tselluloosiga; Arv kandseened eelistatult metabolis 12C samas kui 13C laheb polymeeridesse. Lagundatud ligniin on u 3,5 -4 promilli 15N vaesem kui lagundatud tselluloos. Kogu seene ja kitiini 13C muster sama
seened on palju tugevamad NO3-imejad kui taimed madala NO3-juures. NO3-transferaas: seenel alati aktiivne
mullaorgaanika ei koosne mitte niivõrd ligniinijääkidest, kui mükoriissete seente hüüfijääkidest, mis ei lagune. 
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
väetamine inhibeerib potis viljakehade teket
ökoloogilised seosed liikide vahel on evolutsiooniliselt konserveerunud. Viirustel>bakterid>eukarüoodid; sümbiontidel, ekspluateerijatel > muudel; spetsialistide seas oli see rohkem evol konserveerunud.
Lactarius deliciosus, L. Sanguifluus, Pisolithus, Rhizopogon, Suillus spp. Lact sp paiguti suurendavad mändide kõrgust. Üldiselt vahet pole eostega ja mütseeliga inokuleerimisel; vahest eostega parem L delic. Substraadina turvas+vermikuliit parem kui kompostitud männikoor. Kasv plastkonteinerites
sisaldus CWDs vs eri mullahorisontides
juurte vertik jaotus: kuusk > pöök > tamm; samas toitainete saamises sügavalt mullast need puud üksteisest ei erine, kuigi tammel min-mullas v palju juuri
kõrgendatud CO2 tõttu mullas suurem CO2 hingamise tõttu; rohkem hüüfe, suurem mineraalainete omastamineCO2 varieerimin , 14C analüüsN ülesvõtt: CO2 vs Laccaria vs Suillus
Meliniomyces bicolorist eraldatud isolaat ja 2 Mel variablis isolaati on suutelised taimest seende transportima 13C ja seenest Vacciniumisse 15N. EcM-isolaat suurendas ainsana taime 13C fikseerimist
Meliniom variabilis samu geneteid leiti nii männi EcM-dest kui ka Vacciniumi juurtest; M. Bicolor leiti vaid männilt (n=2). Geneteid on väga tihedalt ja arv nad on väiksed. Geneetiline distants ei korrel füüs distantsiga
13C ja 15N seentel: ylevaade13C ja 15N seentel: ylevaade13C ja 15N seentel: ylevaade
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
Phialocephala fortinii-Acephala applanata kompleks: lisaks boreaalsele vöötmele ka Kilimanjaro, NZL, Austraaliast, Antarktikast; Stoyke 1992 ja Zijlstra 2005 isolaadid ei kuulu sinna rühma; ekslikult peetakse EcM taksoniteks; kritiseerivad töid, kus täheldatakse DSE pos mõju taimekasvule
Tricholoma populinum ja Tr. Scalpturatum haava istandikes Prantsusmaal. Iga-aastase üleujutusega aladel v palju väikeseid ja geneet v sarnaseid geneteid; häiringuteta alal v suured (>10 m populinum ja >6m scalpt) ja geneet erinevad genetid. Aastane geneti kasv 0,35m. Scalpturatumil 2 erinevat isendite rühma, mis arv olevat krüpt liigid. Genetite eristamisel RAPD 2x efektiivsem kui ISSR ja >10x efektiivsem kui IGS2-RFLP. Samad genetid tuvastati mitmel eri aastal mõl liigil mõl kasvukohast
Lactarius deliciosus männil: kasv kiirem inokuleeritud seenega; sõltub mullast; ECM areneb paremini steriliseeritud pinnaselECM areneb paremini steriliseeritud pinnasel
substraaditingimused mõju ECM moodustamisele laborismõju ECM m odustamisele laboris
söötmest välja jäetud
Tweeni voi mineraaloli lisamine -aeglustas kasvu, suurendas ergosterooli hulka, ja tekitas tihedaid struktuure
N ühendite omastamine Hebeloma cyl poolt. Parimad Gln, Glu, Ser, Gly, uurea, Ala, NH4. NO3 keskpärane. Oluline aja efekt. Eri monokaarüonitel eri N ühendite omastamisef erinev. Aminoh omastatavus korreleerus, ent mitte valkudega (BSA, zelatiin). Kokkupandud dikaarüonitel samade ainete omastatavus vahepealne. Kooseksisteerivatel metsikutel dikaarüonidel samuti paiguti üsna erinev N ühendite omastavusvõime
ECM seened ei suuda tuhast P omastada, ent asustavad seda väga tihedalt, vabastades muid mikroelemente. P: ECM seened ei suuda tuhast omastada
juurtega inokul ebatsuuga istikud: lepp ja Calamagrostis -minimaalne, v üksikud Wilcoxina ja DSE; ebatsuuga, leesikas, kask ja paju suurimad
6 kuud 3*C, metsas juurte pookumine???
raiesmikul: juurkontakt, spooride eluvõime, 
Tuber, Boletus edulis, Tricholoma matsutake: kultiveerimine, VIITED
Meliniomyces on uus parafüleetiline perekond, mis hõlmab Vralstadi liike. Sisald.Rhizosc. Ericae = erikoid MR; M. Vraolstadii = EcM; Cadophora finlandia = EcM, M. Bicolorata = Piceirhiza bicolorata (EcM), tüüp M. Variabilis = endofüüt paljudel taimedel
15N: muld sõltub pms pos latituudist; lehed negatiivselt sademete hulgast; mulla ja lehtede d15N oli nõrgalt pos seotud (r=0.39)
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
EcM inokul ei muutnud tugevasti väetatud eukalüptil ülesvõetud d15N profiili, sest ARV liiga palju min-aineid ja taim sai ise kätte. Ricinuse d15N on u 1promilli võrra mafalam kui NM taimel arv seetõttu , et transpiratsioonivoog AM taimel suurem ja 
15N Keenia savannides: eri taimed ei eristu; arv et vee kattesaadavus mojutab oluliselt 15N rohkust ja mustrilisust nii mullas kui taimedes
metallide sidumine P vs metallid
risti-koloniseerimine raskemetallide mõjul
N03 ja NH4 sisaldus eri mullahorisontides
nitrogenaasi aktiivsus mädanevates eluspuudes: eriseened eri puudel erinevalt; mõjutab pos niiskus, temp
eri istutusmeetodid. Neg mõjutab rohtude hulk. Mändi ja ebatsuugat mõj eri istutusviisid erinevalt; eriviiside ja eripuuliked eri dominant seened
14C ligniini ja poly-koniferüülalkoholi lagundamine ErM seentel tugev vrd ECM seentega14C ligniini ja poly-koniferüülalkoholi lagundamine ErM seentel tugev vrd ECM seentega
Chosenia (Salicaceae) mood EcM ja vähe AM JPN-s. EcM rohkem kuival rähkpinnasel vrd niiske üleuj pinnaga. Salix sachalinensisel EcM mõl pool. Mõl liigid jagasid sama 4 MR-tüüpi, millest väh 2 kandseened ja 1 Cenoc
kaseseemikute istutamine erimuldadele: igal mullal erinevad seened, mullal kus kaski polnud, ecM kolonisatsioon madalaim
ECM seente kasv palmitaadi, oleaadi, trioleiini, linooli ja linoleeni peal: vähene ja varieeruv
15NO3 kandub 1 kuu jooksul üle märgistatud mändidelt teistele EcM ja AM taimedele, er. Üheaastastele taimedele, +-võrdsel kujul. Arv läbib suur osa 15N läbi mulla toiduahelate
Pisolithus vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Mõl taime biomass ja Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt samaPisolith s vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt sama
N liikumine Eukalüptist kasuariini sõltub suurel määral nii mükoriissest kolonisatsioonist kui kiirikbakterite olemasolust. Voog on kasuariini arv seetõttu, et tal on suurem N vajadus
Pax invo: peremehe-spets ei sõltu krüpt liigist ega kultiveerimise ajast. Tõen käituvad isolaadid looduses teisiti
AM kolonisatsioon teelehel , aga mitte ECM kolonisatsioon kuusel ja pöögil, kõrgem suure taimede BD korral. Looduslikul maa taastumisel ECM ja AM kolonis kõrgem kui külvamisel. Inokul metsamullaga ei suurendanud kolonis
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
Laccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüs
13C liigub eri ECM-seeneliikidesse erinevalt: Pilodermasse tunduvalt vähem kui muudesse. 13C liikus iseseisvalt mullahorisontidest13C liigub eri ECM-s eneliikidesse erinevalt: Pilodermasse tunduvalt vähem kui muudesse. 13C liikus iseseisvalt mullahorisontidest
def
14C: männil mullahingamine kulmin 26-60 h pärast söötmist. Suillus varieg kohalolek stimul mullahingamist, mis kompens kõrgemat FS-aktiivsust14C: männil mulla ingamine kulmin 26-60 h pärast söötmist. Suillus varieg kohalolek stimul mullahin a ist, mis kompens kõrgemat FS-aktiivsust
EcM kolonis Cenococcumiga korrel taime kasvu ja P omastamisega
13C ja 15N metaanalüüs toetab, et saproobid ja EM seened erinevad 13C ja 15N poolest. C erinevused tulenevad eri substraatidest. N erinevused arv eri N allikatest ja translokatsioonist. Seavad kahtluse all ainult 13C ja 15N põhjal seente troofsuse määramise.
15N fraktsioneerimine toimub seentes pms NH4+ ioonide selektiivses või mitteselektiivses kasutamises vrd nitraadi ja org N-ga. D15N sama seene piires korreleerub biomassiga ja söötmes kogu N kasutamisega. Arv seente kasvades läheb osa assimil N söötmesse tagasi ja reassimil, mis muudab täpse D15N interpret keerukaks
13C fraktsioneerimine saproobidel soltub kasvufaasist: P1 -13C rikastumine, P2 13C diskrimin. Arv et see soltub C omastamisest erinevate C kanalite kaudu, mis lylitatakse sisse eri kasvufaasis. . Arv, et loodusest korjatud seeneproovidega tuleb alati kaasa votta tykike substraati.13C fraktsioneerimine aproobidel soltub kasvufaasist: P1 -13C rikastumine, P2 13C diskrimin. Arv t s e soltub C omast misest erinev e C kanalit  kaudu, mis lylitataks  sisse eri kasvufaasis. . Arv, et loodusest korj ud seeneproovidega t leb lati kaasa votta tykike substraati.
areng N, P
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullasaimed p s hapestavad mulda ATPaasid ga, selle s et saada kätte P, F . Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pm  2-li aelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Collembola: vähendab
Suillus pictus: suured genetid; mükoriisana võib olla suur ja toota vähe viljakehi ja vastupidi. Suures skaalas genetite paiknemine läbisegi, ent mitte samadel juurefragmentidel
Seene kolonisatsioon vähendas lehe 15N 0.5-3.5 promilli, sõltuvalt kas nitraadist või ammooniumist. EcM tippude 15N suurenes0-2.3 promilli. EcM kol ja %N korreleerusid 15Nga juuretippudes. Seened, millle NO3 omastamise efektiivsus on erinev, annavad taimele ja saavad ise erineva isotoobiväärtuse
Suillus ja Thelephora mõjutavad erinevalt d15N akumuleerumist taimesse vrd mittekoloniseeritud taimega, taimeosade, seene ja mükoriisa jagamine taimeks ja seeneks 15N mustri alusel. Seene biomass mullas oli neg korrel 15N-ga lehtedes; 15N lehtedes sõltus neg 15N EcM juurtes - üks rikastub ja teine vaesustub; ülevaade 15N diskirimineerivatest ens protsessidest15N: Suillus j  Thelephora mõjutavad erinevalt d15N akumuleerumist taimess  vrd mittekoloniseeritud taimega, taimeo ade, seene ja mükoriisa jagamine taimeks ja seeneks 15N mustri lusel. Seene bio ass mulla  oli neg korrel 15N-ga lehtedes; 15N lehtedes sõltus neg 15N EcM juurtes - üks rikastub ja teine vaesustub; ülevaade 15N diskirimineerivatest ens protsessidestSuillus ja Thel phora mõjutavad erinevalt d15N akumuleerumist s e vrd mitt koloniseeritud tai ega, taimeos d , s n  ja mükoriisa jagamin  taimeks ja seeneks 15N mu t i alusel
15N Tundras: seened transpordivad 15N vaeseid ühendeid taimesse ja ise rikastuvad 15N poolest; NM taimedel 15N sama mis mulla toitainetel. 61-86% N tuleb tundra taimedesse EcM seente kaudu
13C: kliimamuutuste CO2 eksperimentides saproobid vaesustuvad rohkem kui EcM seened, sest sapr kasut vana C. Cort ja Inoc kasut sügavamast mullast C ja N; Russ ja Lact kasut uuemat C ja N kõdust; EcM seentel kuni 12% kogu-C-st ja 50% valkude C-st pärineb mullast13C: kli amuutu te CO2 eksperimenti es saproobid vaesustuvad rohkem kui EcM seened, sest sapr kasut vana C. Cor  ja Inoc kasut sügavam st mull t C ja N; Russ ja Lact kasut uuemat C ja N kõdust; EcM seentel kuni 12% kogu-C-st ja 50% valkude C-st pärineb mullast
15N taimedes,mullas globaalselt, lokaalselt: ülevaade. NH4 v NO3 suht 15N muster sõltub nitrif ja denitrif tähtsusest
15N: EcM ja saproobid sama mustriga otse liustiku serval. Arv. Peremehe-spets liigid suudavad rohkem N peremehele anda (siin pm-spets korreleerub risomorfilisusega ja ka taksonoomiaga. Taimede 15N on liustiku servast kaugenedes u 4promilli kõrgem. Seletavad seda suurema kasuga EcM seentelt
saprotroofid vs ECM seened 13C ja 15N sisalduse erinevus
15N mullaprofiilis: EcM metsa mullas suurem vahe kui AM mullas - arv seened sügavamal mullas põhj 15N rikastumist; häiringud ja makrofauna vähendavad vahel erinevusi; savimullad on rikastunud 15N-ga vrd liiv ja silt-mullad; arv et ECM ja AM seentel on 15N frakts sarnasel printsiibil;  
15N: viljakehades seletab jala ja kübara erinevusi hüdrofoobsusega: hüdrofoobsetel on selgelt erinevamad mustrid, sest niidistikus rohkem kitiini; samaaegselt kõrge 13C ja 15N näitab, et Vkde valgus on mõlema poolest kõrged; 13C-d mõj arv lipiidide muster; 
Saprotroofid saavad suure osa C-st otse agarist, mistõttu soovit kasutada vedelkultuuri. Ka puhaskultuurides erinesid seened 15N poolest. Russulaceaediskrimineerivad 15N arv omastamisel substraadist
14C: arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps
13C ja 15N: ektomükoriissuse tuvastamine, levik seentes, taimedes
14C põhjal ligniini ei kasuta seened energiaallikaks, vaid lagundavad selleks, et tselluloosi ja muid C-ühendeid paremini kätte saada. Seentes kitiini ja proteiini osakaal mõjutab kõvasti 15N väärtust, sest kitiin on 10promilli vaesem kui prot. EcM seened arv transpordivad 15N-vaeseid aminohappeid taimedesse, ise rikastudes 15N-ga; 
15N ja 13C diskrimineerimine eri metabol9ismiprotsessides: ülevaade
Koguprimaarproduktsioonist läheb taimedel maa-alla 27-68%, seentesse 1-21%. Allokatsioon EcM seentesse sõltub v tugevasti allok maa alla. Väidet kõik looduslikud uuringud on allokats EcMi ülehinnanud (15-21%)
15N: kuuse väga suur 15N varieeruvus sõltub arv kasvukohast ja sõltuvusest EcM sümbiontidest
madalad 15N väärtused EcM seentel näitavad arv võimet lagund proteiine; isotoobimustrid arktika taimedel: EcM ja erikoidse MR taimedel neg, AM taimedel ja NM taimedel pos d15N. Vasturääkiv
15N ja 13C toiduahelates. 15N ülespoole rohkem keskm 3.8 promilli, 13C rikastumine vaid 2-l esimesel lülil (selgrootuteni) 5st
mükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väike
looduslikult kasvaval nulul korreleerus Cenococcumi rohkus valges taimede väiksema kasvuga ECM seente biodiversiteeti võib ülal hoida juurte "teadlik" selektiivne suretamine juhul kui ECM seened on erineva konkurentsivõime ning kasulikkusega. See aitab vältida ka arengut parasitismiks. Mudel.
Rhizopogoni liigid ja männiliigid Californias ei ole spetsiifilised allo-ja sünpatrilisuse seisukohast; Inokul mändide kasv kiirem ja EcM kolonis väiksem lõunapoolsetel liikidel ja pop-del. 
mineraalide lagundamine E-horisseenehüüfide poolt on suurem madalama mullatoitainete sisald aladel ja korreleerub ECM tippude arvuga ning EMH ohtrusega O-horisondismineraalid  lag ndamine E-horisseenehüüfide poolt on suurem madalama mullatoitainete sisald aladel ja korreleerub ECM tippude arvuga ning EMH ohtrusega O-horisondis
kivimiproovid seenehyyfidega. Erivanused. Mida vanemad, seda rohkem hüüfe.
14C-ligniin (DHP) 14C-ligniin (DHP)
boreaalse metsakõrgusgradient põhjustab N, pH jms gradienti läbi veereziimi. N reostus ja puude koorimine vähendab seentesse minevat C, ent ei mõj bakterite arvukust üldse. pH tõus iseenesest suurendab bakterite osakaalu. Seened eelistavad happelist pinda hõrge C/N suhtega. Seega, nii pH kui ka C/N suhe otseselt mõj mikroobide osakaalu 
Korupis ja Zambias EcM ja AM puud ei erine 15N poolest. Uapaca lehestikus 15N väiksem kui caesalp all ja arv N transform teistsugune Uapaca all kui mujal. Korupi kohta stabiilsed isotoobid räägivad vastu, et EcM pole siiski olulisemad kui AM seened P omastamisel
15N diskrimineerimine soltub N kogusest. Risomorfid rikastuvad 15N rohkem kui puud. Mida suurem on seene osakaal juures, seda suurem on 15N. Arv, et N transport labi HN ei moj iseenesest fraktsion.NO3 ja NH4 diskrimin erinevalt. 
delta 15N palju suurem seenmantlis kui mittemükoriisses juures; suurem kui mullas; sügavuti kasvab
15N Euroopa metsades, vs N vaetamine; vaetamata aldel tugev 15N kyllastumine sygavamal mullas. Koigi taimede (EcM, ErM, AM) juurte 15N sisald kasvab sygavuti yhepalju, aga palju vahem vorreldes mullaga; Selet mulla proffili d15N sellega, et sygavamal seentest parinev mittelagun N yhendid; seentest taimedesse laheb pigem 14N. Arv vaetatud metsades N kyllastus pohj juurte suuremat 15N kui mullas; mykoriisad on 1.7-2 promilli 15N rikkamad kui mitteMR juured => seenmaterjal on 3-11 promilli enam rikastunud vrd taimega. Arv et taimedevah erinevused tulenevad pigem juurdumissyg kui eri N yh kasutamisest
75% juurtesse saadetud süsinikust hingatakse ise või sümbiontide kaasabil välja, 25% läheb kasvuks
vool mulda lakkab puude koorimisel
viljakehade ja puude 13C sisaldus
N2 fikseerimne Tansaanias: indikaator 15N
15N taimede AM vs ECM staatuse hindamiseks. Frankia ei tee vahet
15N fraktsioneerimine mullas, seentes ja taimedes. Frakts er NH4><NH3, NH4 lendumine, nitrifikatsioon, denitrifikats, metabolism; Vâidet mullas domin mittekattes N, mis annab 15N osakaalu ja see aja jooksul ai muutu. Labiilne N muutub, aga seda on vahe; Sygaval mullas d15N rohkem kui pinnal arv varise tottu ja kitiini tottu; vananedes ja madanedes NH4 lendub, pohjustades 15N sisalduse kasvu; isotoopide jargi ei tohi vaita, et eri taimed saavad mullast eri yhendeid, pigem on tegu erineva juurdumissygavusega; N2 fikseerivatel taimedel pakub 5 promillist vehet kui kriteeriumi; tuleb valida oiged taustaliigid; 
ECM ja VK Paxillus erinevad isolaadid inokuleeritud tammedel ja pöökidel: eri-isolaadid koloniseerivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseerib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovad
Pisolithus-eukalüpti mükoriisa tekib kunsttingimustes 4 päevaga, alates mantlist ning juuretipust juuremütsist
terved (mitte aga lõigatud) juuretipud eritavad keemilisi ühendeid, mis stimuleerivad vaid sobivate ECM-seente kasvu nende suunas
evol-ökol bakteritel: kooslused fülogeneet enamasti sarnasemad kui juhuslik; mõnedes kohtades ka erinevamad = üledispersioon (eriti toitainerikkamates paikades). Habitat filtering tähtsam kui konkurents koosluse str seisukohalt. Arv sõltub elupaiga heterogeensusest
taimede ja bakterite liigi-pindala kõver soolasoos on erinev samas 3cm ---300m skaalas. Baktereid tuleb ala kasvades vähe juurde, taimi rohkem kui loomi jms. Bakterikooslus sarnasem keem sarn aladel, taimeliigid baktereid ei mõj. Skaala bakteritele liiga suur
bakterite üld-BD: 10e10 liiki, 4-6 x 10e30 rakku. Tähtis heterogeenne keskkond 1mm3 skaalas; tähtis primaarprod -küürukõver; liigisiseselt on biogeogr str, v suur erinevus levimisvõimes; kiire evol-võime nii mutatsioonide, konjug kui lod valiku teel; väike väljasuremus arv, OTU ja liigidefin
mida väiksem on mittekolonis juurte osakaal, seda vähem on ka Rhizopogoni poolt kontamin. EmH hulk on hea proxy hindamaks EcM kolonis. Samas võitlus seente vahel käib pigem juuretippude pärast.
Laccaria amethystina: EcM ja VK vahel suured erinevused, aastaaegade ja aastate vahel vähe kattuvust. Ühel juurefragmendil sageli mitu genetit. Indiviidid 2 m raadiuses olid geneetiliselt sarnasemad kui juhusl.; 
doosiefekt
pH muutumine optimaalsuse suunas
Pyrola rotundifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
varase staadiumi seened nakatavad perem taimi ilma lisa Glc sootmes, samas kui hilise st saaned tahavad lisa-Glc ja sel juhul voivad nakatada ka mitte-peremeestaimi. Cenoc isolaat nakatas okaspuid, aga mitte yhtki lehtpuud. Kui lisada liiga palju Glc, on taime kasv inhib arv seente eritatud pigmentide tottu
ülevaade 13C ja 15N: taimedes CO2 diskrimin pms Rubiscos, mõj õhulõhede juhtivus, assimil-kiirus; maapinna lähedal CO2 võetakse respireeritud molekulidest - seetõttu madalam; 13C rohkem sügaval mullas; 15N troopikas 6.5 võrra kõrgem kui temp - N tsükkel troopikas avatum; Arv. et top-predaatorite 13C annab märku maa-aluste ja maapealsete ökol suhete tugevusest; 
Shorea parviflora seemikud metsas vs raiealal (parem kasv valgustingimuste tõttu, ECM juuri ja tüüpe rohkem)
Pineerliikide (Inocybe, Laccaria) ja Hebeloma eosed idanevad kergesti Salixi juurtel; Russula ja Cortinarius ja Inocybe dulcamara mitte. Idanemine hea ka 1 kuu möödudes, ent 1 aasta pärast vilets. II staadiumi seentel juba kuuga idanemine kehv ja aasta pärast ei idanenud enam. Arv, et suurte puude keemia ja varase staadiumi seente mütseel võib paremini mõjuda hilise staadiumi seente idanevusele; 48% mõju idanemisele oli puu genotüübil ja oluline roll ka seene viljakeha-indiviidil 
T. Robustum indutseerib sama liigi eoste idanemist; ka glukoroonhape ja n-butüraat, aga mitte teised sarnased Tricholoma liigid. Neil ei indutseeri idanemist ka sama liigi mütseel
N fikseerimise geenid ja geeniekspressioon Suillus variegatuse ektodes, mis korjatud lagupuidu alt
Arv Rhiz eosed on kuumutamisele üsna vastupidavad, arv Rhiz olivaceotinctus on er kohastunud ruderaalse eluviisiga. Võib-olla mõjutab suurem hüdrofoobsuse teke eri seente konkurentsi hoopiski
Cenococcumi respiratsioon ECMst madalatel veepotentsiaalidel kõrgem kui Lactariusel
kelaatimine, metallide kahjutustamine, hapestamine
13C kandub juurtes vaid 4-5 meetri kaugusele puutüvest; kaugemale ei ulatu. Peenjuurte eluiga keskm 4.5 a13C kandub juurt s vaid 4-5 meetri kaugusele puutüv st; kaugemale ei ulatu. Peenjuurte eluiga keskm 4.5 a
bakterite liigirikkus DGGE bändide põhjal kõrgem Carex flacca monokultuuris ja paljal mullal kui Festuca rubra ja 12 taime segakultuuri puhul. Arv. Tegu AM-seente negatiivse mõjuga enamusele bakteritele
teoreetiline taime kasu vaatenurgast x x
oksalladi jt orgaaniliste hapete roll mullas: liiga madal kontsentratsioon lagundamiseks, pooleluiga kõdus 1-5h, min-mullas 5-12h; mõõtmisprobleemid; mikroobid omastavad, lagundavad ja ise sisaldavad org-happeid. Mõõtmisel raske vahet teha. Muld heterogeenne
raiesmik vs mets.ülevaade
inikulumi potentsiaal raiesmikult võetud mullaga: kask vs ebatsuuga: väga sarnane segametsas ebatsuugal suurem ECM BD
32P sisaldus ECM taimedes suurem vrd non-MR taimedega32P sisaldus ECM taimedes suurem vrd non-MR taimedega
ECM vs AM. Nii ekto kui AM seened suurendasid taime kasvu, P sisaldust (ECM rohkem), P omastamine kiirenes, ECM seentel rohkem EMH (tugev korrelatsioon P omastamisega)
15N: EcM seeneliikidel v erinev N-ühendite ülesvõtmisvõime - suurem (Wilcoxina) või väiksem (Cenoc) vrd NM juurtega. Puudus EcM seeneliikide ja ühendite vah interaktsioon
Wilcoxina koloniseeritud kuuse seemikute 15N omastamine ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontroll Wilcoxina koloniseeritud kuuse seemikute 15N omastamine ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontrollWilcoxina koloni eeritud kuuse seemikute 15N omastamine ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontroll
Varis mikrokosmoses: vs "huckleberry" vs tamme vs männi vs sega varis: taimekasv viletsam vrd kontrolliga, varis inh ka collembolate arvukust, ent mitte lestade arvukust, 
1,2,4,8 ECM liiki ei suurenda taime biomassi vrd üksikliigi efektiga; vahe eripinnasel eripuudel, seeneliikide individuaalne mõju väga erinev, koosmõju ennustamatu
P vs pH
areng, suhkrud
termiidid valivad ränimineraale oma kodade ehituseks ning suurendavad mineraalide paisuvust
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: N sisald albiinodel suurem, D15N korgem kui muudel taimedel, arv saab osa C ja N Thelephora sp1lt, millel on juurtega sama ja lehtedest 2-3 yh vaiksem D15N (sama mis Trudell, 2003). Albiinod on taiesti seentest soltuvad ja roh miksotroofid saavad 48,7 protsenti Cst seentelt; arv albiinode vahene fitness esialgu takistab nende laia levikut ja www funktsioneerimistOrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: N sisald albiinodel suurem, D15N korg m kui muudel taim del, arv saab osa C ja N Th lephora sp1lt, millel on juurtega sama ja lehtedest 2-3 yh vaiksem D15N (sama mis Trudell, 2003). Albiinod on t iesti seente t soltuvad ja roh miksotroofid sa vad 48,7 prot enti Cst seentelt; arv lbiinode vahene fitness esialgu takistab nende laia levikut ja www funktsioneerimist
N2 fikseerimine suurem org-mullas kui min-mullas. Eriti suur mulla kõdupuidus. Min-muld siiski tähtis, sest massina on seda palju
eksudeerivad nii juured kui AMF hüüfid. Osakaalu raske hinnata
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
Thelephora terrestrise mõju on eri Pinus contorta semneperekondadele erinev nii taimede biomassi kui EcM kolonis osas
metaanalüüs: ka minimaalnne EcM kolonis parandab taimekasvu. Efekt ei sõltu %kolonis. Eriti tugev efekt ebatsuugal, eukalüptil, tammel. Inokul efekt suurem, mida lühem katse. Publikatsioonide 'bias'
Phellinus nigrolimitatus: populatsiooni struktuur: ühtsed popid, pole heterote defitsiiti; raske eristada eri populatsioone -arv jääaja rekolonis artefakt. Ühel tüvel 3-4 indiviidi, Estimate S järgi 1 lisaks
männioksale, mille juurdumine indutseeriti 0.05% Na-5kloro-3indoolatsetaadiga
orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete omastamine ECM seente poolt puhaskultuuris, pigmentide sõltuvus N-allikast
mullabakterid erinevad oluliselt kontroll-ja kergelt väetatud rohumaadel; mitmetel liikidel stat oluline erinevus rohumaa tüübist ning paiga efekt. Arv et kerged muutused mulla toitainetes mõj oluliselt taimekooslusi, ent ei mõjuta mikroobikooslusi
Pyrola rotundifolia arbutoidse mykoriisa kirjeldus: kandseen, paks mantel, tugev rakusis kolonis, haustorite seedimine taimerakus; Monotropa -er paks mantel, rakusis kolonis; Rhododendron, Gaultheria, Cassiope -mantlita erikoidne MR. Kasvava saproobsuse jada
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
15N lehtedes Mt Kinabalu: madalas (700 m) madalam kui kõrgel 1700-3100), lehtedes ja mullas pole seoseid EcM suhtelise ohtruse osas. V tugev neg seos C/N suhtega
Laccaria bicolor tapab collembolaid ja transpordib 15N taimesse
EcM matid suurendavad mikroobide biomassi ja mitme ensüümi aktiivsust mattides, ent erinevusi pole kui kaaluda mikroobse biomassiga.
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
13C ja 15N diskriminatsioon eristab ECM seeni ja saprotroofe (+3.5 vs puit); vs lehed vs kõdu, muld; n=3); 13C sisaldus ei muutu puidu lagunemisel, ent CO2 stabiilne isotoop muutub
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
ECM kolonisatsioon vähenes kõigil seentel männiokaste lisamisel
ECM seened pidurdavad okaste lagunemist, sest tombavad ära vett, mis omakorda tingib lagundamise aeglustumise
ECM seentel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!
1986 (Tomentelloidid)
kuuseokka kõdus: BD kasvab lagunemimse käigus; Lophodermium arvukas algul ja ka hiljem ning aktiivne RNA vs DNA põhjal; lagukiirus eri kuuseloonide vahel sama ja kooslus kah. Endof muutuvad saproobideks ja lagundasid ise 1/3 kuni 45% massist. Domin mfg Helotiales, ka Sarcosomataceae ja Agaricales
%koloniseeritud; väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustega
orava sitaga: Rhizopogon, Tuber, Sclerogaster -sama hea mükoriisa moodustamine kui eostega viljakehast (20-33%)
Ecuadoris: Maksasamblad ja orhideed: Tulasnellales sekventsitüübid kattuvad minimaalselt, ent täpsed järjestused mitte grupisiseselt liikidel kattuvcad!; orhideedel ja kanarbikulistel Sebacinales liigid ei kattu!, ent grupi-sees küll; puudel AM-seened ühised paljudel liikidel; 
N sisaldub Cenococcumi vakuoolides oluliselt rohkem kui väetada; N-vakuoolid vaid noortes ja keskealistes rakkudes
Xerocomus badius-mantel väga mikro-ja makroelementiderikas vrd teiste seentega, eriti P, K, Mg, Zn; Hygrophorus olivaceoalbus -Al rikas, Paxillus -Ca rikas, Tuber -P, Mg rikas
15N: produktiivsuse gradiendil erinevate mükoriisatüüpidega taimed käituvad erinevalt. Nii taimedel kui ECM seente viljakehadel tõusis N konts. EcM ja ErM taimedel ja Orthilial v tugev pos mõju 15N-le, ent Pyrolal tugev neg mõju. AM taimedel ja EcM VK-del  mõju polnud v nõrgalt pos.
liigirikkama ECM kooslusega istikud metsast on väiksema juurdekasvuga kui madalama liigirikkusega istikud raiesmikult peale ümberistutamist
tsuuga ja kuuse noortaimed (5a) peale ymberistutamist ja eri juurekontakti rezhiimi. Tais-juurekontaktiga puudel suurim EcM diversiteet, ent väikseim kasv www: arv noored taimed ei saa suurtelt puudelt märkimisväärselt C, mis ületaks varjutamise voi juurkonkurentsi efekti
Rhizopogon 2 spp genetid ECM järgi: SCAR praimerid GCG ja CAC kordustele. Vaja 5 markerit genetite tuvastamiseks. Maksimaalne geneti läbimõõt 13.5 m
Quercus robur -Piloderma fallax: tamme transkriptid vahetult enne ECM mood: ca 50 ülesregul, mfg
Suillus variegatus ja mänd erinvad oma substraati eritatavate ainete poolest kõvasti. Mükoriissel taimel on eritamine 2-8 korda suurem kui mitte-MR taimel; eritamise maksimum on 17 p peale inokul.
Ordinatsioonides eri distantsimõõdud ja meetodid: ChiSq ja Pearson Corr efektiivsed gradientide puhul; Gower ja Canberra diskreetsetel juhtudel; 100 sekventsi proovi kohta oli piisav erinevuste tuvastamiseks; Kvantitatiivsed meetodid töötasid paremini kui kvalitatiivsed (0-1); Kvalit meetodid töötasid diskreetsetel juhtudel hästi, ent gradientide puhul kehvasti; Kvalit puhuks oli vaja palju rohkem andmeid. PCoA ja NMS sarnase efektiivsusega; See kui palju variatsiooni meetod katab, ei näita meetodi headust; 
alginaadi ja hüdrogel kerakesed -ei vigasta seent, kontrollitud tingimused, mõni seen peab vastu 9 kuud +4C juures
okaste eemaldamine looduslikul männil vähendas pealsete juurdekasvu järgneval aastal, käbide teket, ECM seente viljakehade prod, tuberk ECM osakaalu (mitte oluliselt), samaks jäi ECM kolonisats, juurte kasv, ergosterooli sisaldus
valgusallika tugevus mõjutab kahe seeneliigi proportsionaalset osakaalu ja juurte koguarvu nulul. Cenoc talub hästi varju ja vajab ilmselt vähem C kui Lactarius
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
üldine bakterite isolaatide ja aktinomütseetide arvukus suurem Pinus edulis risosfääris vs bulk soil; normaal vs vulkaanilisel pinnasel, vanadel vs noortel puudel, närimata kui näritud puudel. Pseudomonas fluorescens sama, ent koloniseeris pigem nõrgestatud taimi
15N eristab troofilisi tasemeid Calif estuaari ja laguuni soolasoodes. Mixing mudeli pohjal hindavad mone taimeliigi panust toitumisel kasut org-mat tekkes
ektendoMR puhul MR teke algab Hartigi võrgustikust, ka pikkjuurtel on rakusis kolonis. Mükoriisa teke männil vs kuusel 1a vs 2-3 a seemikutel
Wilcoxina v tugev pos mõju taimekasvule eriti ECM mood puudele vrd EeMR puudega
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsatai laid, väet m ne stim l., võis viljud väh 2 meetri k ugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüv d aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allika l; kasvab hästi steriliseerimata metsamu l l ja utok  turbal; itamiinidest vajab vaid tiamiini nagu t ised lehikseened; EcM looduses vaid v ljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; Paxillus involu us: tüüpiline rude aal. Kolonis. K evatud aad, põlenud alasid, metsata ml id, väetamine sti ul., võis v ljud väh 2 m etri kaug s l elusjuurt st; eoste idandamine noore taime juurtega e  õnnestunud; tüved a jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv ri C ja N allika el; kasv b hästi sterili eerimata mets ullal ja utokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiam ini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakeh de all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; Paxil u  involutus: tüüpiline rud r al. Kolo is. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, vä tamine stimu ., võis viljud  väh 2 m etri kaugusel elusjuurtest; e st id ndamine no re taime ju rtega i õnnestunud; tüv j  jooksul kaotavad EcM moo õime; kasv eri C j  N allikatel; svab hästi s eril seerim ta m tsamu lal j  autokl turbal; vit mi nidest vajab v id tiami ni n gu teised lehi se ned; EcM loodus s va d viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes EcM%le; mida rohkem eoseid (10e9) seda parem EcM%; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna, P vaetamine 40 kg/ha parem kui mittevaet EcM%le; arv et klamüdosp ei ole nii vastupidavad sailitamisele kui eosed
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes (poolsteriilselt klamüdosp parem); mida rohkem eoseid (10e9) seda parem taime kasvule; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime transpiratsiooni reguleerijatena, õhulõhede juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taim
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja risosfääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui mitteMR taim. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusega
seenetüvi1*seenetüvi2*taimeliik
C liikumine viljakehadesse soltub vaid samaaegsest fotosünteesi määrast, mitte mingitest varudest. Vorreldi VK toodangut erivalgusrezhiimiga. Viljakehi tootvatel taimedel oli korgendatud fotosüntees, mis langes kohe peale viljakehade eemaldamist. Seen muutis ohulohede konduktiivsust. C liikumine viljakehadesse soltub vaid samaaegsest fotosünteesi määrast, mitte ming test varudest. Vorreldi VK toodangut erivalgusrezhiimiga. Viljakehi tootvatel taimedel oli korgendatud fotosüntees, mi  langes kohe peale viljakehade eemaldamist. Seen muutis ohulohede konduktiivsust.
mükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km ükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km
Populus tremula: optimaalse nakatamise leidmine seemikutele
ECM kolonisatsioon m-1ja biomass taMMEL suurem kõrge CO2 korral, varieerus tugevasti aastaajati; %kolonis samaECM kolonisatsi on m-1ja biomass taMMEL suurem kõrge CO2 korral, varieerus tugevasti aastaajati; %kolonis sama
oksalaat: mõõtmine; Paxillus toodab eriti NO3 ja väikese koguse Ca2+ kaasmõjul; suurem kogus Ca2+ ja NH4+ inhibeerib. Ca2+ lisamine seob oksalaadi mütseeliga kristallidenaoksalaat: mõõtmin ; Paxillus toodab eriti NO3 ja väikese kog se Ca2+ kaasmõjul; suurem kogus Ca2+ ja NH4+ nhibe rib. Ca2+ lis mine seob oksalaadi mütseeliga kristallidena
H14CO3->oksalaat
ECM vs AM: piisav taime vanus: suktsessioon
Paxilluse üks tüvi, mis on mükoriisne, erineb genoomi ja ITS poolest väga vähe kahest teisest tüübist, ometi on transkriptoomika väga erinev kase juurega kokku viies mittemükoriissest tüvest võrreldes kolmanda tüvega, kusjuures pole teada kas teine tüvi on non-ECM või ei sobi kasega
saprotroofid vs ECMseened: roll looduses, ensüümid, konkurents, katsed, ülevaadesapr troofid vs ECMseened: roll looduses, ensüümid, konkurents, katsed, ülevaadesaprotroofid vs ECMseened: roll looduses, e üümid, konkurents, katsed, ülevaade
14CO2 taimest seende vs saprotroofi manulus; vs kõdulaikude koloniseerimine14CO2 taimest seende vs saprotro fi manulus; vs kõdulaikude koloniseerimine
Monotropa hypopitys vajab idanemiseks vanade taimede lähedust või paju lähedust, sest assots Tricholoma cingulatumi ja T terreumiga PILDID
ErM seened jm kottseened lagundavad kitiini palju paremini kui ECM seened Paxillus ja Rhizopogon.ErM s ened jm kottseened lagundavad kitiini palju par mini kui ECM seened Paxillus ja Rhizopogon.
samblike mineraalide lagundamine -arv oluline roll algses mehaanilises erosioonis ja vaid biotiidi leostamisel, arv ilma samblikuta on erosioon suurem, PILDID
kõrged väetise konts ei võimalda dipterokarpidel EcM moodustada Ca: EcM kolonis parandab dipterokarpide seemikutel eelkõige Ca ülesvõttu
2ks jaotatud juuresüsteem odral ja vahtral, 3 AM seent; kontrollpool vs AM-pool. 14C söötmine. AM-seentel liigispets voime suurendada taimekasvu. Tugev korrelatsioon AM kolonisatsiooni ja 14C saamise vahel
Rhizopogon + ebatsuuga -N2 fikseeriv Bacillus eriti tuberkuloidse ECM periidiumis (mullas ja sees palju vähem)
Tricholoma matsutake VK vs EcM ISSR: 12 genetit esines 3 a jooksul 38st. Nõiaringid koosnesid 1 -4 genetist. 1 genet mood mitu ringi üksteisest 11,5 m eemal. Enamasti genetite suurus <3 m . Vkde all alati sama geneti EcM tipud. EcM tipud kuni 40 cm Vkdest eemal. Üks genet kolonis kuni 7 peremeespuu juuri, samas kui igal puul 1-2 seeneindiviidi. Üle pika maa Eostega levikul v oluline roll matsutake levimises, sest ISSR genotüüpidel pole proovipaiga järgi mustrit. 
Pyrola rotundifolia, P secunda: isoleeriti juurtest mitmeid seeni, sh MRA1, pannaldega kandseen, MRA2, MRA3. Seemned ei idanenud hasti ei huumuskihi all metsas ega eri laborisootmetel koos voi ilma seenega. Vaid MRA& suutis idandada moned seemned. Kui idanemine toimus, siis sporaadiliselt
18O: seente veiljakehade veemajandus: kuivaperioodil vesi tuleb kas otse risomorfide kaudu sügavalt mullast või võtavad puujuured seda sügavalt üles; Rhizopogon jt +_ sekotioidsed seened on vähese transpir-ga, ent Amanita raiskab
Tomentella sublilacina vs Rhizopogon sp eoste idanemisel: Rhizopogon idanes kiiremini ja alustas kiiremini kolonis, ent mõne aja pärast hakkas Tom subl domineerima. Rhizopogon püsis kauem kui substraati väetati oravapabulatega. Taime toitainete rohkus mõj seente konkurentsi.
Tom sublilacina: eosed levivad paljute mullaselgrootute seedetraktis ja kitiinkestal. Võimalik levimiskaugus. Eosed vitaalsed peale esimest seedekulgla läbimist, peale predaatorite poolt söömist vitaalsus väheneb tublisti; EcM mood võime säilib peale seedekulgla läbimist
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)ECM seente 15N korrel erub seente N-ühendite asut sega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)ECM seente 13C korreleerub seen e N-ühendite k utusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel k sv b seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puh skul uris Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)ECM se nte 13C korrel erub seente N-ühend t ka utusega. Mida min raal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, s da jõuetum on t  kasutama valke ja minohappeid puhask ltu ris (Lact theiogalus) j  va tu idi (Cortinarius spp.)
P edasi-tagasi liikumine, transport ühest kolonisatsioonitsentrist teise
32P: Suillus vs Hypholoma; vs inokulumi suurus32P: Suillus vs Hypholoma; vs inokulumi suurus
P ülekanne
ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskussECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss
mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
ECM seened võimaldavad kobresia myosuroides-l üles võtta märgist glütsiini ja 15N taime transportida (rohkem kui kontr-taimes). Samas 13C ei lähe taime seene kaudu.
Complexipes, Phialophora inokul männil suremus väiksem kui Suillus, Pisolithus < kontr rauakaevanduses; kasv Complexipes, Pisolithus >Suillus > Phialophora, kontr
fungitsiidid, AM inhibitsioon
paju ja Populus deltoides: Looduses EcM domin mõõduka niiskuse juures, AM domin kuivemates ja niiskemates, ent väldib ka äärmusi. Eksperimentaalselt mõl eelistasid parasniisket. Arv EcM tõrjub AM välja sobivates tingimustes
seentes on väga palju toitained vrd muu mullaga Puerto Ricos. 
Shorea parvifolia ECM ja ektendoMR on mõl sagedased EEMR on kaugematel juureotstel, õhukese mantli ja tugeva rakusisese kolonis-ga, HN hästi arenenud
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
plajud EcM seened stimul eukalüpti massi 90-225% kontrolliga vrd. Kasvu ei stimul. EcM kolonis ei korrel massiga.
Populus 3 spp: vs CO2 tõus: liigiti erinevad EcM, AM ja juurte prod muutused. EcM hulk suurenes vaid P. Albal (79%), AM 2-38%, jp 35-84. Suurenes juurte allokats miner-mulda ja ühtlasi C liikumine muldaPopulus 3 spp: vs CO2 tõus: liigiti erinevad EcM, AM ja juurte prod muutused. EcM hulk suurenes vaid P. Albal (79%), AM 2-38%, jp 35-84. Su renes ju rte allokats miner-mulda ja ühtlasi C liikumine mulda
Laccaria monokarüoodid on mõned võimelised mood ECM ebatsuugaga, teised mitte. Vahevormid. Eelnev uurimus männiga sai samadel seenetüvedel erinevaid tulemusi
N tuhas
EcM kolonis suurim 18 kg/ha P korral. EcM kolonis suurim 18 kg/ha P korral.
sobiv peremees
mittesobival peremehel akumul tanniinid ja mantel õhuke ning hüüfid lüüsuvad
Phytophthora cinnamomi muldadel Eucalyptus marginatal tek vähem EcM kui norm-mullal; E. Calophylla -vahet pole. Liivasel mullal mõl tek v vähe EcM. 2 eukalüptoi liigi vahel tugev peremehe-spetsiifika
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimedEcM evolutsioon: arv, et EcM on ek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
bruche Tuber: mulla desinfekteerimine 
RT-PCR bakteritele, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
juurte ergost sisald ja "paksu mantliga ECM kolonis väheneb kui taime lehed ära kitkuda. Seos aastasisene. Eelmise aasta kitkumine ei loe
13C: puuvoorik saab kadakast 61 protsenti oma sysinikust13C: puuvoorik s ab kadakast 61 protsenti oma sysinikust
signaalmolekulid risosfääris signalisatsioon, sümbioosi aktivatsioon, regulatsioon, morfoloogiline arengECM vs taim
15N temp vs troop: troopikas (v.a. BRA cmpinades) 15N rohkem lehtedes ja mullas, mis viitab N-ringe avatusele ja N rohkusele; mullaprofiilis troopikas vähem erinevusi (v.a. campina), mis näitab suht N-rikkust mullas
ECM teke väiksem kui taimel suur N,P, vähe C
eostega inokul koos seemne ja saviga yhes tykis annab norm tulemuse vaid sisetingimustes, mitte kasvuhoones; 
eri kasvusubstraadid, söötmed, nõud, tingimused, seeneliigid; eri inokulumivõimalused substraat, sööde
Thel: idandamine ei õnnestunud agaril koos juureekstrakti ja eraldatud juuretükkidega; õnnestus potis eluspuu juurtel
Thelephora: spoorinokulatsioon. Kontaminatsioon inhibeerib, ELUSjuured stimuleerivad
patogeenidest vabanemine
mullaniiskus: eriliigid käituvad erinevalt
N, P kombinatsioonide mõju 2 ECM liigi kolonisatsioonile
P erinev mõju eritüüpidele P erinev mõju eritüüpidele
sobiv peremees
peremehe valik, õige peremehe lähedus
metsamuld vs raiesmik vs istandus (kõige väiksem inokulumi potentsiaal liikide osas õige peremees või õige peremehe kohalolek juhuperemehe koloniseerimisel
Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
Globaalne metaanalüüs EcM vs saproobid: mõlemil on 13C muster seotud eelkõige laiuskraadiga ja keskmise temperatuuriga; 15N keskmise temperatuuriga ja sademetega (kõik opt-min kõveratena). Erinevused kõikjl. Normalis. Nullnivoole ja teadmata seente eluviisi ennustamine >90% tõenäosusega -mitmed liigid on vales rühmas. Arv saproobide EcM-mustrit põhj arv pool-biotroofne toitumine värskest CO2-süsinikust või mikroobidest-mullaloomadest.
15N Alaskas: Lehtede N sõltus mulla orgN-st; 15N lehtedes üldisest fertiilsusest. Hüüfide 15N oli 6 promilli vaesem kui viljakehades ja N konts 2x madalam; Picea mariana N tuli keskm 53% seente kaudu (8-92%), ent see ei seostunud mulla fertiilsusega; suurem sõltuvus korreleerus suurema orgN ülesvõtuga; 
pH
männid inokuleeritud eri seentega vs ilma omandavad eri kasvukohtades eri efektiivsusega kohalikke seeni. Rohkem nakatuvad kontr ja Pisolithus, eriti männimetsas vs ster, mittester põllumaj, põletatud paigus. Kohalikud seened kolonis pms kiiresti kasvavate pikkjuurte harusid, inokul seened aga lähedasi juuretippe
bakterid 16S rDNA majandatud vs majandamata rohumaal: majandamata alal suurem BD, suurem liigirikkus, kollektorkõver järsem. Sarnasusindeksid proovidele. Proovide DNAde kokkupeksmine, et saada üle PCR nihkest (Walther,1994). Mitu uut kandid-divisjoni
Corallorhiza odontorhiza - assots vaid Tomentella spp, eriti üks liik, mida mullas väga vähe ja juuretippudelgi vaid orhideede läheduses. Tomentellade arvukus oli sama paikades, kus orhideed vähe vs palju; Arv et Orhideede dünaamika sõltub seene dünaamikast, mis omakorda sõltub pude dünaamikast. Orhideed olid nakatunud Ceratobasidium-mädanikuga
Goodyera pubescens: assots vaid teatud lähedaste Tulasnella liikidega. Looduses geneti piires rametitel, juurtel ja pelotonidel alati sama sümbiont; laboris on võimalik ka mitme liigi pelotonid korraga. Kiireim koloniseerija oli alati ka efektiivseim kasvu soodustaja; Pärast väga kuiva suve, loosusliku populstsiooni genetitel vaheldus Tulasnella liik. Laboris elasid seenevahetuse üle vaid suurimad isendid
Pinus edulis Arizonas: 5 liiki Geopora-sarn seeni. Arv see tuleneb v põuasest aastast. AM taimede eemaldamine suurendas EcM kolonis
Salix, Betula > Corallorhiza
Alnus glutinosa kannatab palju paremini üleujutamist kui kask; ei kasva happelisel turvasel, kus ei mood ka aktinoriisa
mida suurem on EcM kolonis, seda efektiivsem 32P ylesvott Alnus viridisel vrd mitte-MR taimedega; noodulid ise ei vott midagi yles
EcM kaaslevad seened: põhiliselt MRA, vähem Penicillium, Mucor, Verticillium, Aureobasidium pullulans. Aur.b. Ja Vert endofüüdid; MRA, Penic ja Mucor nii endofüüdid kui parasiidid sünteesides. MRA võib moodustada seenmantlit ja HN moodi moodustisi, aga steelis rakusis kolonis. 
thiamiin, aminohapped ja B-vitaminid ja Mä-juured stimul nii EcM seente kui saproobide kasvu
mükoriisa teke: mänd paljasjuursed > plastpotid >> kasvuhoone; kuusel polüetüleen rullid > plastpotid > paljasjuursed
15N proports tundra ökosysteemis: seened=MitteMR>EcM>ErM taimed; Arv et N fraktsion toimub N transp seenest taime; arv ErM eriti ja EcM seened votavad pigem orgaanilist N otse varisest); mykoriissetes juurtes rohkem 15N kui lehtedes; Arv min N vahesus on eelduseks eri MR gruppide eristamiseks; Arv et kadakas on EcM sygavamal mullas kuna 15N muster sarn EcM taimedele; N konts EcM>AM=ErM
ErM seened Woolsia ja Leptospermum terves juurestikus (1 m eemal) juurest saadud kultuuride põhjal. Palju selliseid isolaate, mis hiljem ErM sünteesida ei õnnestunud (sh Phialocephala, Phallales sp). Domin Helotiales, Hymenoscyphus. Dominantliik kattuv; üks genet kattuv
peale põletamist taimekasv kiirem, ent mükoriisa teke aeglasem. Juuretippe rohk, ent kolonis madalam. 
Wilcoxinale parem turvas-vermikuliit-MMN kui Petri tassi agarsööde; nat mullaga inokul MR mood aeglasemaltWilcoxinale parem turvas-vermikuliit-MMN kui Petri tassi agarsööde
metsanduses EcM inokul kasutamine. Eriti troopikas ja kõrgmäestikes puud ei kasva ilma inokuleerimata
peremees, inokuaadi hulk, muld ECM vs väetamine
Amanita mappa, A. muscaria, A. pantherina, A. rubescens, Suillus flavidus, Xeroc subtoment, Entoloma rhodop, Lact helvus,rufus, Clitopilus (Pax) prunulus, Tricholoma albobrunneum, imbricatum, pessundatum, vaccinum, Rhizop luteolus, roseolus, Scleroderma aurantium sünt Pinus sylvestris. FAIL: Chalciporus piperatus, Clitocybe geotropa, clavipes, infundibuliformis, Lepista nuda, personata,nebularis,inversa, Hygrophoropsis aurantiaca, Leucocort (Cortinellus) bulbiger, Lepiota clypeolaria, Cystoderma carcharias, Macrolepiota procera, Chloroph rhacodes, Albatr confluens, Agaricus spp, Russula spp, Stropharia spp, Sparassis, Bovista, Calvatia, Geastrum, Lycoperdon ; pH mõju, kultuurikirjeldused
viljakehade, ECM säilitamine isoleerimiseks peremees, temperatuur, nõu, substraat, sööde




sisaldus taimes; vs veestress
 N: EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur. Arv vakuoolide liikumine on tähtis suure N sisaldusega ainte nagu spermiin. transpordis
poud: Suillus hoiab taime kasvu korgemal poua ajal, ECM kolonisatsioon ei vähene, peale pouda palju kiirem taastumine
Terfezia mood ECM kuldkanniga MEA söötmel; Terfezia ei soodusta juurte teket kuldkannil
8 ens aktiivsus sõltuvalt jaan vs mai; vs harvendusraie; vs declining puud. 3 seeneliiki. Kõik toimisid erinevalt, k.a. interaktsioonid. Kõikide ens akt kõrgem talvel 2-3-korda. Lakaas, kitinaas, glükosidaas akt suurenesid pärast harvendusraiet. Viletss seisus puude ens akt ühtlaselt madalad. Hüpot, et EcM seened käituvad talvel saproobidena. Pakuvad, et Clavulina Cinerea on eriti saproobsete omadustega. PROBLEEMID: kas ens akt EcM seentel või seotud bakterite ja saproobidel? hea disain. Kas talv ja kevad käituvad pidevalt nii?
hemiparasiit parasiidiga EcM kol ol suurem, liigirikkus ja BD suurem, inokpot parem kui kontr-taimedel -arv et suurenenud EcM kol suurendab puude taluvust parasiidile, rohkem min-aineid parasiidile: ECM kooslus parasiidiga: pms kottseened, mis omavah sugulased, jmuidu oli ka muid, sh Cenoc, Geopora cooperi, Rhiz rubescens, Tom pilosa. Arv kottseened on arvukamad parasiteeritud puudel, sest need on stressi all (ka muud stressorid Arizonas -herbiv, konkurents, 
peremehe kaitsemehhanismide, sh peroksidaaside mahasurumine
Tuber melanosporum: pop-gen distance decay 5 m; samal puul võib olla mitu seeneindiviidi; vaba ristumine 90 m piires (ala suurus). Osa suuremaid geneteid tuvastati läbi 2 aasta
Tricholoma matsutake: IRAP: seeneringid koosnevad mitmest genetist. Arv. Et uued genetid tulevad shirosse seksuaalsete eoste levimisega. Samas uued genetid on vanadest geneetiliselt üsna erinevad. Arv, et matsutake levikul on eostel väga suur roll
15N proports tundra ökosysteemis: MitteMR>EcM>ErM taimed; 15N hulk suureneb mullas sygavuti; Arv, N fraktsion toimub mikroobne N transform, N ylesvotul taimesse, eri taimed kasut eri N yhendeid, eri taimed votavad N eri sygavusest (er pinnavesi erinev ), mykoriisatyyp (arv osad mykoriisatyybid votavad pigem orgaanilist N otse varisest)
kolonis suurem puudele lähemal kui kaugemal
omapärased mikrokosmid, kuhu terve plaadi peal olid EcM seened ette kasvatatud ja hiljem viidi laial alal kontakti Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga
ülevaade: ECM C transport. Mitmetel ECM seentel puuduvad C importerid, ECM seened eelistavad glc fru-lr; Glc inh Fru
endofüüdid pilliroo juurtes, risoomides, vartes vs lehtedes: BD sama. Enamus liike kattub maapealsetes ja maa-alustes osades, ent paaril stat olulised erinevused juurtes vs mujal või üleujutatud vs mitte-üuj mullas. Domin Cladosporium sp; seltsidest Sordariales; klassidest SordM ja DothideoM. Lisaks v palju EcM-seeni nii lehtedelt kui mullast, Sebacina verifera
teke kasel ja tammel <3 näd peale idanemist, potis, kus juurkontaklti pole -5-6 näd. 
N väetamine stimul Paxilluse kasel ja Scleroderma tammel kolonis, ent vähendab teiste liikide oma; P ja eriti N väetamine vähendab EcM kolonis
Tricholoma tridentinum: erinevad meetodid: vja metsamulda ja tahket inokulaati T. tridentinum
kuivamisel kasvab kiiresti vaid trehaloosi kontsentratsioon, külmas kasvab koigi mono-ja diheksooside kontsentratsioon, eriti sahharoos ja trehaloos; aastaajati koigub enim rafinoosi sisaldus, toustes maksimumini talveks
IBA stimuleerib männi juurdumist ja ECM teket ; 5ym TIBA stimul juurte teket, seentel lisa-pos-efekt taimedele, ent TIBA inhibeeris ECM teket
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
Nilsson RH, Hyde KD, Pawłowska J, Ryberg M, Tedersoo L, Aas AB, Alias SA, Alves A, Anderson CL, Antonelli A, Arnold AE, Bahnmann B, Bahram M, Bengtsson-Palme J, Berlin A, Branco S, Chomnunti P, Dissanayake A, Drenkhan R, Friberg H, Frøslev TG, Halwachs B, Hartmann M, Henricot B, Jayawardena R, Jumpponen A, Kauserud H, Koskela S, Kulik T, Liimatainen K, Lindahl BD, Lindner D, Liu J-K, Maharachchikumbura S, Manamgoda D, Martinsson S, Neves MA, Niskanen T, Nylinder S, Pereira OL, Pinho DB, Porter TM, Queloz V, Riit T, Sánchez-García M, Sousa FD, Stefańczyk E, Tadych M, Takamatsu S, Tian Q, Udayanga D, Unterseher M, Wang Z, Wikee S, Yan J, Larsson E, Larsson K-H, Kõljalg U, Abarenkov K. 2014. Improving ITS sequence data for identification of plant pathogenic fungi. Fung. Div. 67: 11-19.
15N : uurea ja NH4NO3 vaetamisel erinevus taime 15Ns (uureaga suurem); Mittevaetatud alal 15N suureneb mullas sygavuti, vaetades muster teine; vaetades manni okaste 15N touseb; Arv uureaga pohjustab frakts NH3 lendumine; Soovitavad kasut nitraati vaetise moju uuringuteks, kuna s o stabiilsem
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!Tricholom taceae: Lyophyl um fumosum ( rv fakul  ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
ARG sissetoodud metssead ja hirved levitavad mändidega sissetoodud seeni ja soodust seega invasiooni
bakterid Nfix-sümbiondid
ECM vs AM: EMH ehitus, RM, transport, sink, source, EMH kasv: ülevaadeECM v  A : EMH ehitus, RM, t ansport, sink, source, EMH kasv: ülevaade
sobivus bakteritele: eri substraadid, eriseened, eksudaadid ECM seente kasv ja mõju bakteritele
sõltuvalt seemiku kaugusest emapuust-oluline
Kamerunis inokpot: muld Gnetumi alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt nii raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -oluline saidi ja häiringu efektid. Tetraberlinia omastab EcM paremini Amhersteae mullast, ent mitte mujalt ja see korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia enda ja põllumaj-mullas ?! ent mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud metsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM seened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvu
Aminohapete 15N varieerub 20 promilli ulatuses, ent on erinev eri kudedes ja eri mullas
Pseudotsuga istutatud raiesmikule eri kaugusele puudest: kaugus mõjutab %kol ja liigirikkust
15N: diskrimineerimine erinevates biol, biokeem protsessides; taimekoed on muutustele tundlikumad kui muld pärast häiringuid; pms mõjutajad taimedele: maakasutus )sajandeid), liigisisesed var, MR assots, kliima eriti sademed; EcM vs AM mustrid võivad olla toitainete-rikkas keskkonnas teistsugused ja neid tuleb teisiti interpreteerida; arv. sademed suurendavad mikroobset aktiivsust ja seeläbi mõjut taimede 15N; arv et taimed on paremad indikaatorid kui muld; enrichment factor aitab mullahet õle saada; NO3 vs NH4 ülesvõtt vs 15N on uuringuti varieeruv!; regionaalses skaalas 15N sõltub mulla N rohkusest, mulla nitrifikats, N deposits; 
15N lehtedes: üle kontinentide posit seotud nitrifikatsiooniga ja N depositsiooniga; arv. Et parim korrelatsioon on d15N vs nitrifikats/mineralisats
Paxilluse puhaskultuur eraldab vermikuliididt NH4 ja Ca Paxilluse puhaskultuur eraldab vermikuliididt NH4 ja Ca
opt temp 18-24kraadi, 29 väga halb
varise lisamine suurendas EcM kolonis vaid siis kui muu muld oli steriliseeritud. Muidu sama. Varise lisamine soodustas kasvu vrd vermikuliidi ja sterilis varise lisamisega.
süntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teadasüntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teada
Lactarius deliciosus > L sanguifluus: Pinus pinaster > P sylvestris. Erinevad meetodid. Mütseelilahusega inokul kasvuhoones OK ent v varieeruv; alginaatgeel ei kõlba, steriilne ettesüntees ei sobi, sest ECM arv kahaneb kõvasti. Parim turvas+vermikuliit kasvuhoones, ent ettekasv aeglane, kuivamis-ja reostumisoht seega suuremLactarius deliciosus > L sanguifluus: P nus pin ster > P sylvestris. Erinevad me todid. Müt eelilahusega inokul kasvuhoones OK ent v varieeruv; alginaatgeel ei kõlba steriilne ettesüntees ei sobi, sest ECM arv ka an b kõvasti. Parim turvas+vermikuliit kasvuhoones, ent ettekasv aeglane, kuivamis-ja reostumisoht seega suurem. Sphaerosporella hyaliinne ECM alatine kontaminant
CO2 mõju diversiteedile ja liigirikkusele ei olnud, ent mida suurem N min pot, seda väiksem oli diversiteet. Muutus ka koosluse str. Arv CO2 rikastatus võimaldab uutel liikidel invadeerida olemasolevat süsteemi
EmH vs EcM; vs CO2, N väet: dominandid ja koosluse str muutuvad. EmH: Tylospora D, Thel; EcM: Russula G. Kokku domin Thelephoroid 63; Sebacina 11; Russula 9EmH vs EcM; vs CO2, N väet: dominandid ja koosluse str muutuvad. EmH: Tylospora D, Thel; EcM: Russula G. Kokku domin Thelephoroid 63; Sebacina 11; Russula 9
ECM aitab männil vrd hirsiga paremini P omistada
mullaorganismidega neutraalne tagasiside; oluline ellujäämise ja kasvu jaoks voistluse vähendamine, eriti preerias vrd metsas
Amanita aspera, muscaria, pantherina, spissa, rubescens, Cenoc, RHODOCOLLYBIA maculata, Cort glaucopus, Hebeloma 4spp, Laccaria 3spp, Lactarius delic, rufus, Lyophyllum decastes, Melanogaster ambiguus, Paxill invol, Rhizop 4spp, Sclerod citrinum, Suillus 5spp, Thel terr, Xeroc chrysent mood EcM. Tricholoma 4spp, Lycoperdon 2spp, Lepista nuda, Inoc maculipes, Hyster clathroides, Elaph granul, Gymnopus dryophilus, ocior, Clitopilus prunulus, Boletus 3spp ei mood EcM Pinus pinastriga
taimekasv suurem ecM taimedel ja oietolmu lisandiga taimedel, suurem N, P sisaldus ECM seened omastavad oietolmust ligi 80 -90% N, P
taimekasv suurem ecM taimedel ja surnud nematoodi lisandiga taimedel, suurem N, P sisaldus ECM seened omastavad surnud nematoodidest ligi 2/3 N, P
lehekõdu N, P muutus N,P, mõõtmismeetodid, omastamine lehekõdust
EcM Hebelomaga nakatatud pinnases on Pythiumi nakatumisvõime väiksem
koos teiste mullaorganismidega moodustavad ühtse tervikkompleksi, mis hävib raie tagajärjel ega ole kerge taastumametsam lla t rimine istutusalale
generalist ECM-seened suurendavad süsteemi taimede koguproduktiivsust vrd ilma ECM-ta. Eriti homogeensel pinnasel. Varjutatud nulusse topimus ühesuunaline 14C kanne ebatsuugast.
generalistid ECM-seened leeendavad taimedevahelist võitlust segakultuuris
x
O2 transport veestressis jurte kaudu: mänd -läbi ohukanalite steelis; kuusk -läbi koore (palju aeglasem ja vähem efektiivne)
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks valemid, mis arvestavad allikate C, N jms konts erinevusiMixing mudelid: Kahe isotoobiga j  3 toiduallikag  mudelite puhuks korr ktsed mass-tasakaalu valemid koos usualdusintervalli, SE arvutamisega. Proge.
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks valemid, mis arvestavad allikate C, N jms konts erinevusi
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks korrektsed mass-tasakaalu valemid koos usualdusintervalli, SE arvutamisega. Proge.Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toidu llikaga u elite p huks korr ktsed mass-tasakaalu valemid
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
EcM-Rhizopogoni efekt männile sõltub genotüübist ja on päritav, sõltub ka mullatüübist - arv et puude genotüübid ja mulla-heterogeensus tagab mikro-koevolutsiooni 
Meliniomyces variabilis ja Oidiodendron maius ei suutnud korralikult koloniseerida Rhododendroni juuri. Rhizosc. Ericae koloniseeris rhododendroni juuri, mood ErM, aga kuusel oli endofüüt. Demonstreeriti ka üheskoos. M. Variabilis koloniseeris kuusejuuri endof. Kõik seened suutsid lagundada turbasammalt, eriti O. maiuse isolaadid. 
jõeäärses haavikus: AM kolonis max 5-10 a metsas, EcM alates 10-20 a. Arv et haava lehtede keemial allelopaatiline efekt AM-seentele
seened Australaasias ja ümb regioonides: parasiidid ja sümbiondid er. Nothofagusel aitavad mõista biogeo proc. Hüpot, et PNGs Nothofagus ja Fagaceae taastavad EcM kontakte (lk 144); Pliotseenis on Fagaceae, Betulaceae ja Salicaceae liikunud ECU, Arg, Arg vastavalt. Pisonia grandis oma leviku tõttu on ideaalne seente Pacific biobeo uurimisobj. Arv Aafrika ja AUS EcM taimed on tek iseseisvalt. Hüpot, et Fagaceae on saanud EcM seened Dipteroc N-Aafr-s. Paleogeenis. Arv siiski praegused Lõuna-poolkera EcM-kooslused on fragmendid ammusest ühtsest floorast (lk 149). Exobasidium vs Ericales; soovit uurida Arillastrumi EcM.
Geenid, mis kodeerivad EcM teket on Tuberil ja Laccarial üsna erinevad. EcM seened on minetanud ensüümid, mis lubavad taimede rakuseina lagundada; 
geenide aktivatsiooni uurimine
13C ja 15N toiduahelas mullas: d13C sama, d15N kasvab ahelas ylespoole; koik soltub vaga palju kohapealsest varise 15N vaartustest; 15N prop kasvab sygavuti, d13C sama mullaprofiilis; vt vajaliku mat hulk!
MHB mõju
Vanilla 2 liiki on seotud nii Ceratobasidiumi kui Tulasnellaga. Erinevused  substraatide vahel kolonis astmes ja eri mükobiontide hulgas. Vaid mõned Ceratobas isolaadid (sh ka muudest orhideedest saadud) stimul idanemist; mõju taimede kasvule isolaaditi väga erinev. Dendrob orhideel stimul elumust ja kasvu hoopis Vanillast saadud Tulasnellad, ent Ceratobasidiumid stimul suremust
15N, 13C jt: stabiilsed isotoobid on võimsad riistad uurimaks troofilist positsiooni ja C liikumist toiduahelas. Troofilise taseme fraktsioneerimine järvedes on C: 0.4 promilli; N 3.4 promilli. Uuritavad liigid ja kontroll peaksid olema fülogeneet seotud; järveökosys-s vaja hädasti leida õige baasväärtus -pikaealiste I taseme tarbijate ; mitut isotoopi võib samas segamudelis kasutada kui C/N on sama (kui eeldatakse, et C ja N omastamine on samasug eri ressurssidest). Stabiilseid isotoope peab rakendama koos otseste toiduratsiooni mõõtmistega. Tuleb tasandada ajalist ja ruumilist heterogeensust
13C: Hemiparasiit Striga spp saavad 28-35 protsenti C oma peremehelt13C: Hemiparasiit Str ga spp saavad 28-35 protsenti C oma peremehelt
fluorestseerimine hindamaks vitaalsustfluorestseerimine hindamaks vitaalsust
EcM inokuleerimine annab 5 aastat hiljem 3 eri puuliigile väga erinevaid tulemusi. Olulised interaktsioonid. 
söötme kogus sõltuvalt aastaajast ja taimesuurusest: eksponentsiaalreziim
väetamine eksponentsiaalne vs normaalne väetamine; seentekasv, taimekasv
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
13C kasutamine mikroobide funktsionaalsetes uuringutes13C kasutamine mikroobide funktsionaalsetes uuringutes
bakterite (IGS) ja seente (ITS) ARISA=ARDRA. Sekveneerimise polyakryylamiidgeel. Kõrge taust, piikide pikkuse kvantit arvestamine, kerge varieeruvus replikaatide seas, geeli mõõtmist ei replitseeritud, regiooni pikkused tihti väljaspooli andmebaasides olevaid: spetsiifilisus? intron? artefakt?
AM inokuleerimine parandab oluliselt India puude kasvu kaevanduspinnasel, suurendab mikroelementide ülesvõttu üh/taim; mitte üh/g taim AM inokuleerimine parandab oluliselt India puude kasvu kaevanduspinnasel, suurendab mikroelementide ülesvõttu üh/taim; mitte üh/g taim
hapestumine, mitte AB tootmine
OrM: Tipularia discolor: 1a taimelt lagupuidus eraldati monilioidsete rakkudeg (cf Tulasnella) seen. Eri Tulasnellad eri orhideeliikidelt eelistasid üsna erinevaid agarsöötmeid, enamasti aeglase kasvuga, sageli mood sklerootsiume; Goodyera pubescens: endalt isoleeritud seen suurendab kasvu enim, idaneb ka asümb; Corallorhiza odontirhiza: idanemiseks vaja külmastratif; Liparis: idanemiseks suvaline Tulasnella, kasvu stimul olul paremini vaid samalt liigilt isol seen
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja b reaalse vöötme C ja N rin es. Omastavad elistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudav d mõnevõrra mastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na ekto-ja erik idse MR seentel oluline ro l ndra-ja boreaalse vöötme C j  N ri ges. Om stavad e listatult aminohappeid min ra l  N üh asemel ja suudavad mõnevõrra om stada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsel ulaas  ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM see e ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente he hüüfimass o  tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevus tõttu polüm eride N sis väheneb j  rasklagunev org aine la stub. Arv, et N depo itsioon aitab lade tunud C õhku paisata CO2 na 
seenmantli mood on vaja hapnikku, thigmotroopse asja olemasolu (silikoon, juur vms) ja veidi Cseenmantli mood on vaja hapnikku, thigmotroopse asja olemasolu (silikoon, juur vms) ja veidi C
N, P omastamine: ylevaade
Ericales: erikoidne, arbutoidne, monotropoidne MR. Pyrolatel mantli olemasolu sõltub mullast; Kõik Pyrolaceae liigid on seotud EcM taimedega; Ei ole õnnestunud näidata radioakt C liikumist Salixist Pyrola rotundifoliasse. Arv et Pyrolatel pole MR olemasolu obligaatne
Casuarinaceae: EcM ja noodulite teke sõltub v palju Casuarina ja Allocasuarina liigist ning mullaomadustest. Allocasuarinal esineb EcM sagemini kui Casuarinal, noodulitega on lood vastupidi. Noodulite teke sõltub paljuski mulla P sisaldusest
Põhja-AUS: eukalüpti hõredad metsad: basaalpinnalt domin EcM puud, juurtel 24-55% EcM kolonis ja 6-22% AM kolonis.
varise tüüp mõjutab EcM mood: Banksia lehekõdul ei mood, ent eukalüpti ja akaatsia kõdul moodustab. Cenoc ja Hysterangium levinud mineraalmullas, valged ja pruunid tüübid orgaanika vahel.
Laccaria ja Thelephora koinokuleerimine oli 12 kuud hiljem parem kui kumbki seen eraldi voi kontroll. Parem igal juhul steriliseeritud agropinnasel. Koinokulatsioon algul pohjustas tohutu juurtesüsteemi arengu
turbasammal sureb kui Lyophyllum palustre seda koloniseerib; Galerina parasiteerib peremeest tapmata; Gerronema parasiteerib laanikul ja maksasambla Blasia risoididel
valgus: varjukartlikud liigid kasvavad kiiremini ka varjus kui varjutaluvad muid aeglased liigid; ruderaalsetel väikeseseemnelistel puudel algne kasv aeglasem, ent peale seemne-toiduvarude kasutamist palju kiirem kui suureseemnelistel puudel
mändidel koige paremini (suurim elumus ja kasv) kui inokul mannimetsamulda vs puhaskult vs kontroll vs mitme puhaskult korraga inokul. Suremus suurim kontrollil ja Pisolithusel
pH muutumine 
glomaliin varieerub mikrosaitides ja ka taimede poolt asustatud vs asustamata aladel
taimed, mükoriisaseened vs globaalsed muutused: ülevaade
piisav hulk mütseeli
Russula subsect foetineae Indias Dipterokarpuste metsas: suurimad genetid >70 m pikad [arv ISSR pole piisav eristamaks geneteid]. On ka väiksemaid geneteid, seega arv Russula sp levib eostega
transport seente vahendusel taimest taime kahtluse all sest liiga palju on hingamist ja muidu transporti. AM ja ECM seened voivad ses suhtes ka erineda
15N: diskrimineerimine eri N ühendite transformatsioonil; mida vähem on sademeid, seda kõrgem on lehtedes 15N
klassif rühmadesse koe ja horis vs vertik leviku järgi. Ülevaade ja tähtsus rühmiti. I. Clavicipitaceae -vertik transm; Clavic-endof on entomopatog eellased; II tihe asustus kõigis taimekudedes, k-a jurtes ja seemnekestades -nt Phoma; III lehtede ja varte seened, infekts sporaadiline; IV juurte DSE
mükorisosfääri organismide roll bioremediatsioonis, võimalused, GMOd, taimede juurde toomine
trentsimine vähendab EcM seente VK produktsiooni. Lactarius glyciosmus v sage trentsi servades ja NM??? Entoloma sericeum trentsides sees.
taime ja seene genotüübid
EMH kasv on jõudsam E-horisondi mullas kui turbas, samuti läheb E-horisonti rohkem 14C, kas ka prop, ei tea.EMH kasv on jõudsam E-horisondi mullas kui turbas, samuti läheb E-horisonti rohkem 14C, kas ka prop, ei tea.
eriseened eelistavad kasvada ja sünteesivad oksalaati erimineraalidele eriintensiivsusegaerise ned eelistavad kasvada ja sünteesivad oksalaati erimineraalidele eriintensiivsusegaeriseene  eeli tavad kasvada ja sünteesivad oksalaati erimineraalidele eriintensiivsusega
Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. 
IAA eraldamine, juure morfoloogia muutIAA aktiivsus (puhaskultuuris)
saproobsed kottseened fraktsioneerivad 13C nii liigispetsiifiliselt kui C3 ja C4 substraadispetsiifiliselt. Eri seentel ka rasvhapetel eri fraktsioneerimine. Troofiline frakts veidi neg või veidi pos; Collembolad, kes seeni söövad, on mõjutatud ka seeneliigist ja C3, C4 taimesubstraadist. Arv. Seentest tulevad rasvhapped sünteesitakse ümber
pöögi ECM palju mineraalainete rikkam kui männi ECM, v oluline site-efekt
c vs CO2
Inocybe geenipanga põhjal: Geenipangas domin Russ-Lact ja Cort ja Tom-Thel identifitseerimata keskkonnasekventsid. Inocybe mõnel liigil ITS v varieeruv. Mallocybe ja Inosperma sekventsid puudusid, mida seletati asukohamaade vähese uurituse või NM-eluviisiga. 37% sagedastest DNA järjestustest pärines eri kontinentidelt. Parim ITS barcoding vahemik on 96-97%. Inocybe on identif ka rohujuurtest, mida arv et see on kas mullast või mõnel liigil on ka säärane mitteobli EcM eluviis.
Melampyrum oli palju parema kasvuga ja reprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei takist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teketMel mpyrum oli palju parem kasvuga ja eprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei takist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teket
agarsöötme muutmine happelisemas voi aluselisemalks
ECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirustECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirust
Põhjapoolkeral loomade biogeo: tektoonika ülevaade. Enim vikariantsusi Eur --> Aasia vahel ning NW-Am -->NE-Am vahel. Paleotseenis kasutasid loomad pms transatlantilist Thulea silda >50 MAT. Beringi sild varajases faasis oli vähetähtis, ent oluline peale 20 MAT. 30 MAT tungisid üle kuivanud Turgai lahe Aasiast Euroopasse loomad, mis arvEur väikuse ja paljude saarte tõttu minetasid varasemad asukad. Aasia ja NE-Am ning Eur ja NW-Am disjunktid on v vanad ja tek enne Thulea silla katkemist. Ei saa väita, et NE-Am ja Aasia vahel oleks liikide suunaga liikumine. Eur-NW-Am disjunktid tek samuti arv üle Thulea silla, ent NE-Am surid välja
Burkina Faso: Isoberlinia, Brachystegia, Uapaca, Monotes: pms Boletaceae, Russulaceae, Sclerodermataceae, Euagarics. Paljudel sünteesitud ka EcM puhaskult
KK hapestub, antibiootikumid
15N sisaldus kasvab mulla toiduahelas ylespoole (3-5 lyli). Sama liigi d15N muster oli sama eri mullahoris -arv et liiguvad eluea jooksul ringi. Vihmaussid eristusid toidu ja elupaiga jargi
guaanosaarel taimed omast efektiivselt kusihapet ja ammooniumi. Taimedel üsna erinev 15N ülesvõtt, Pisonial sh suht madal -arv. Tomentella pole eriti efektiivne
15N: seentel, mis isoleeritud vihmametsast või savannist, polnud vahet puhaskultuuri 15N mustrites; EcM taimed, mis kasvasid proteiinil, olid 15N-vaesemad kui proteiin ja glutatioonil kasvanud taimed olid 15N-rikkamad kui glutatioon. 15N põhjal väidavad, et eukalüptid on EcM seentest vihmametsa mullal ja inorg N olemaolul vähem sõltuvad kui muidu
15N Austraalia konnumaal: mitteMR taimed tunduvalt rohkem 15N kui EcM, ErM ja AM taimed; MR taimede juured olid 15N rikkamad kui pealsed, mitteMR juurtes ja pealsetes sama. Mullaprofiilis 15N ei erinenud. Vaidet toimub 15N diskrimin N transpordil seenest taime; mulla NH4 ja aminoh 15N oli sama mis kogumullal, aga NO3 15N oli v korge. Poleng suurendas NH' hulka 90x, NO3 60x ja aminoh 5 korda, ujutamine suurendas aminoh osakaalu; Proteaceae proteoidsed juured on v efektiivsed mfg N omastamisel mullast
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
15N on AM ja EcM taimedel AUS savannis ja mussoonimetsas erinev. Mussoonmetsas NO3 rohkem. Erinevus taimede vahel, mis omastavad rohkem või vähem NO3Mussoonmetsa kõrgemad 115N väärtused võivad tuleneda kõrgest N turnoverist ja mulla kõrgest 15Nst 2)kõrge 15N ja selle madala diskrimineerimise tõttu; 3) madala seente osatähtsuse tõttu taimede N-toitumises. AUS EcM taimed olid N-vaesemad, samas kui Aafrikas toimus ka taimedel N-rikastumine
defin. Host specificity vs host preference; soovit. Kasut. Mol-meetodeid-. Paljud lehe-endof adapt sptes-organitele. Patogeeni ja endofüüdi erinevus võib olla ühes geenis; Juurte-endof kolonis on pms laiem, mitte nii lokalis kui lehtedes-vartes; endofüütidel-parasiitidel v palju sarnast nii infektsioonis kui vastureaktsioonis. Kontiinum teiste eluvormidega nii evol. kui ontogen.
13C ja 15N: 47-67 protsenti Cst puuvoorikutes tuleb peremeestaimest; v tugev korrel puuvooriku ja peremehe 15N vaartustel. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiksem kui C4 peremeestaimedel, ent 10 promilli vaiksem kui CAM Taimedel13C ja 15N: 47-67 protsenti Cst puuvoorikutes tuleb peremeesta mest; v tugev korrel puuvooriku ja peremehe 15N vaartustel. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiksem kui C4 peremeestai edel, ent 10 promil i vaiksem kui CAM Taimedel13C ja 15N: 47-67 protsenti Cst puuvooriku es t leb pereme staimest;  tugev korr l puuvooriku j  peremehe 15N vaartust l. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiks m kui C4 p remeestaimedel, ent 10 promilli vaiksem kui CAM Taimedel
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
EcM seened parandasid 2 dipterokarbi liigi kasvu ja P konts. Liigispets erinevused taimedel. Suurimad taimed siis kui EcM ja väetist ei pandud. 
Hygrophoraceae: teised peale Hygrophoruse on arv biotroofid tundmatute partneritega. Kõrge 15N väärtus võib tuleneda kitiini lagundamisest
N: pigmentide teke
puudevaheline ülekanneN: B-fix
ECM mõju patogeenidele N
mulla mesofauna parandab, sõltuvalt f-n grupist taimekasvu ning N-sisaldust ECM-seente puudumisel, aga mitte kohalolekul. Nii ECM-seened kui mesofauna vähendavad mulla org-aine sisald. Taimekasvu ja mesofauna rikkuse ning kogu biomassi vahel ei tuvast seost. ECM ei stimul olul ühegi mesofauna taksoni biomassi
Pisonia grandis mükobiondi kasv eri N allikaga söötmetel: org N parem kui anorg N
puu vanus: Tuber
poud ei mojutanud ECM kooslust ega ka ergost hulka, ent keskmiselt suurendas N-kehade hulka, mono-ja disahh hulka, vähendas glukogeeni ja tärklise hulka; X. chysenteron: arabitool ja sahharoos kasvasid ja mannitool, glukogeen, tärklis langesid pouaga; L subdulcis-mannitool, glc, fru, sahharoos kasvasid pouaga, 
lehe-endofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseened üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproobid nafu Fomes foment võivad olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud endof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemist
C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
13C ülekanne Betula>Pseudotsuga metsamullal13C ülekanne Betula>Pseudotsuga metsamullal
13C vs 14C; www transport 13C vs 14C; www transportN mõõtmine
ülevaade ECM seente mineraal-ja C-toitumisest, WWW, C, N, P ülekanne taimest taimeülevaad  ECM seente ineraal-ja C-toitumisest, WWW, C, N, P ülekanne taimest taime
14C, 13C netoliikumine kasest ebatsuugasse, eriti 3 vs 2 aastal, eriti kui ebatsuuga oli varjus, liikumine mööda N, C gradienti14C, 13C netoliikumine kasest ebatsuugasse, eriti 3 vs 2 a stal eriti kui batsuuga oli varjus, li kumine mööda N, C gradienti
ebatsuuga istikutel metsas, vs trenched mullas. Kontrollis BD, liigirikkus, ühtlus suuremad, rohkem RM-tüüpe, taimede fotosünteesi aktiivsus kontrollis kõrgem, korrelatsioonis seente liigirikkusega
Lõuna-Ameerika põhjaosas: Canth 4; Gomphus 1 Ramaria 2; Sarcodon 1; Thelephora 1; Scutiger 1; Phyllobolites (Pax; EcM?) 1, Neopax (Pax, EcM?) 1; Gyroporus 1; Phlebopus (NM), Phylloporus 2; Xerocomus 8; Pulveroboletus (arv NM) 2; Boletus 1; Tylopilus 3; StrobiloM 1; AusrroBol 4; Fistulinella 3; Boletellus 2, Tricholoma 1; Leucopax (peab NM); Amanita:???; Inocybe 3; Cortinarius 5; Russula 23; Lactarius 19; Scleroderma 1 (S. sinnamrense; Gnetum, arv ka teistel puudel)
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
15-20 nu detektor-chaperon probed, eraldi püüdmisprobed; 16S PCR-rDNA; kogu rRNA, kogu rRNA fragmenteeritult; chaperoni pole vaja PCR-DNAle, ent vaja pikale 16S rRNA ahelale sek str ja tugevate RNA-RNA sidemete tõttu. Fragm kogu RNA parem kui pikk lõik; tulemuste saamiseks pidi püüdmisprobe olema detektorprobel v läh ja detektorprobe olema märgistatud mitte RNA. Kogu-RNAle ei mõjunud traditsioonilised signaali ja spetsiifilisust tugevdavad meetodid peale formamiidi, Puhastamata mullaekstrakt inhibeeris hübridisatsiooni tugevasti vt>
N, P omastamine; Pseudotsuga vs Calamagrostis; vs AM
kanarbikulistel puude lähedus
eri AM-seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.eri AM-seen d te itavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu ti ul ja P seisukohalt. P o astamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga  Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
Dipterokarbid: poolvarjus kasvavad seemikud kõige paremini. Fagaceae ja Pinaceae juurte lisamine ei nakatanud seemikuid EcMga. Arv selektiivraiega aeglaselt surevad dipterokarbid tulenevad EcM seente suremisest peale raiet.D pterokarbid: poolvarjus kasv vad se mikud kõi e paremini. Fagaceae ja Pinaceae j urt  lisamine ei nakatanud seemikuid EcMga. Arv selektiivraiega aeglaselt surevad dipterokarbid tulenevad EcM seente suremisest peale raiet.
erinevate okaspuude seemnete idanemine eri soo mikropaikades: erisamblad on oluliselt erinevad eriokaspuude idanemiseks ja kasvuks, moni neist sammaldest kasvab CWDl
AM tipuhüüfide eluiga 5-6 päeva, jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paariga
kuuse ja lehise pistikud: Kuusel Laccaria ja Boletinus Cavipes ning eriti IBA soodustavad juurte teket; lehisel pole suurt vahet
lehise noored loikmed: Laccaria soodustab juurte, mitte kalluse teket; NAA ja ethefon olid viletsad. Head tulemused ka 1 -10 ym IBAga
N vs pigmendid
Hebeloma, Laccaria, Thelephora mood ECM ka vee all olevatel juurtel, Suillus spp mitte. Samas olemasoleva ECM üleujutamine ei tapa mükoriisasid. Suillus spp EMH surevad, ent kuivemates tingimustes ilmuvad taas
Cantharellus: spooride idandamine ja viljakeha tükkide kultiveerimine
Kastani mikropropagatsioon seemnetest ja seejärel pungadest. ECM hilisem süntees Paxillusega
mikroseente mitteosalus laborikatsetes
.
Suillus bovinus: võimaline absorbeerima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutamaati, vett, mitte oksaalhapet; eritama oksaalhapet, eriti inositooli, peptiide, Suillus bovinus: võim line absorbeerima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutamaati, vett, mitte oksaalhapet; eritama oksaalhapet, eriti inositooli, peptiide, Suillus bovinus: või aline absorb erima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutama ti, vett, mit e oksaalh pet; ritama ok aalhapet, er ti inositooli, peptiide, 
sademete erinev mõji %ECMle liiva-ja tuhapinnasel (?)
põuakahj ALADE puudel madalam liigirikkus, diversiteet ja ECM kolonis kui põua poolt mittekahj ALADE puudel. ECM kooslus erinev, põuakahj ALADEL v sarn, mujal mitmekesine; %kolonis kõrgeim keskm-kahj puudel
peremeestaime geneetika
Orgaanilise kompleksi lagundamine EcM seente poolt: 3 hüpoteesi 1)toimub siis kui taimedelt ei saa C; 2)lagund selleks, et kätte saada min-aineid, mitte C; 3)siis kui just palju C liigub juurtesse
N, P defitsiit
glutaaraldehüüd fosfaatpuhvris
Tylospora: väga kerge kultiveerida otse ECMst
väetamise, lupjamise mõju
13C, 15N erinev saprotroofidel ja ECM seentel; erin aastaajati, paiguti, aastati, liikide vahel, perek vahel, peremeestaimede vahel. Suur N konts var; Thelephoraceae -v korge D13C ja C konts ja D15N; Chalciporus korge D13C; Agaricus spp, Collybia sp -v korge D15N, mis arv tuleneb korgest N konts; Varise saproobidel tugev korrel N konts ja D15N vahel; Arv et eri EcM seente 15N vahe tuleneb peremehesse transpordi efektiivsusest ja paiga minN rikkusest. Arv et sygisene D13C vahesus viljakehades tuleneb madalast temp,niiskusest ja kiirgusest
Gly ylesvott eri seentel erinev, eriti hea Suillus spp-l; 13C transport juurtest pealsetesse oli minimaalne; Aminohapete ylesalla transp on kas yhendispetsiif voi hingatakse Gly-st tulnud C lihtsalt valja; Igatahes on iga lisa C suureks abiks toitumiselGly ylesvott eri eentel erinev, eriti hea Suillus spp-l; 13C transport juurtest pealsetess  oli minimaalne; Aminohapete yle alla transp on as yhendispetsiif voi hingat kse Gly-st tulnud C lihtsalt valja; Igatahes on iga isa C suureks abiks toitumisel
D15N: sarnane aminohapetes ja valkudes ning v erinev kitiinis EcM seentel; Erinevused viljakeha 15N mustris liikide vahel ning jala ja kybara vahel arv setottu et kybaras on rohkem N aminoh ja valkude naol; kitiini, valkude ja aminohapete 15N erinev eri liikidel; kuivatamistemp ei moj D15N mustrit
13C erinevusi substraatides ja tarbijates võib põhj seente suktsessioonistaadium ja substraadi ligniini/tselluloosi konts
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
15N: Castanopsis madalam kui AM-puud; d15N mullas ja orgaanikas tugevasti korreleeritud nitrifikatsiooniga ja mineralisatsiooniga (posit)
Shorea spp: EcM kolonis ja kasv on parem valguse käes kui varjus, ent enamus liike ei talu täisvalgust. Mõnel liigil v tugev korrel taimekasvu ja EcM kolonis vahel, teistel poleShorea spp: EcM kolonis ja kasv on parem valguse kä s kui varjus, ent enamus liike ei talu täisvalgust. Mõnel liigil v tugev korrel taimekasvu ja EcM kolonis vahel, teistel pole
reostus vs viljakehade toodand vs noor/vana mets
erinevad ainult N03 ja NH4 kontsentratsioonid: parim 10kg/ha N03
peale kobraste poolt põhj üleujutisi säilib sadakond aastat metsa asemel kõrgerohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv seetõttu, et niidul pole ECM-seente inokulumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. Metsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus iseenesest ei vähenda ECM-potentsiaali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM mood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)peale kobra te po lt põhj üleujutisi äilib sadakond aastat metsa asemel kõr erohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv s etõttu, et niidul pole ECM-seente inok lumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. M tsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus is enesest ei vähenda ECM-potents aali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM ood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)
Epipactis 4 spp CZ: seonduvad pms kottseentega perek Tuber, Wilcoxina, Geopora ja Genea; vähem muudega (ka Hydnotrya ja Helvella, Tom, Russ). E. atrorubensi seemikud assots ka Trichophaea liikidega, mida hiljemas staadiumis üheltki liigilt ei leitud. Seemned idanevad ka hästi ilma sobiva seeneta ja kasvukohtades, kus liiki looduslikult ei kasva. Arv. et orhideede levimist mõj seemnete levik ikkagi! Alternatiivselt võib kasvukoht mõjuda kohasusele hilisemas arengufaasis
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
temperatuur: Rhizopogon ja Suillus opt kasv puhaskult ja EcM mood 25*C
100 000 eost poti kohta parim; vahet pole sterilis ja mittester pinnasel. Mittester pinnasel kasvab ka muud seened; Külmutatud eoseid on vaja 100 korda rohkem ja kuivatatud eoseid 10 korda rohkem, et saada sama head tulemust kui värskete eostega.
EcM seente mütseelimatid ja nendega seotud noored puud võimaldavad mändidel rohumaid invadeerida. Samas tammedel ja rohumaadel väga madal inokpot mändide jaoks
Phlebopus sudanicus: väidet on EcM, aga tegelikult mood vaid seenmantli männiga, mitte midagi kohalike puudega ja AUS akaatsia raport on arvatavasti reostus
Robinia: AM, ECM, Frankia parem kui niisama, koik kombinatsioonid paremad kui yksik, koik kolm koos parim, suurim ka N2 fix
aminohapped, glükoosaminohapped vs NH4
parim kui oli ECM + seemned. Seeme mõjutas rohkem kui ECM
699 699 N mõju
315
suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel
EcM kooslust mõj enim NH4.
EMH kasv on jõudsam vähesema mulla P korral; väga tugev seos EMH koguse ja taime P vahel
10 korda rohkem eoseid vaja et inokul mittester pinnast (10 000 000-40 000 000), ja MR kolonis mittesteril 2 korda vaiksem
monodominantsus troopikapuudel. Levinud laiguti kõikjal, pms EcM taimedel, ent er L-Am ka AM taimed. Gilbertiodendron Kongos: mets v varjukas (ka gäpid väiksemad ja hõredamalt), Gilb taimed ekstreemselt varju taluvad noores eas, varise mass ja sügavus 3 korda suuremad Gilbertiod metsas vs liigirikkas metsas; varise lagunemine Gilb metsas >2x aeglasem ja N kättesaadavus 3x väiksem ning mikrofauna mass 5x väiksem. Arv monodomin liigid modif oma keskk nii et vaid v vähesed liigid saavad seal elada. Vaid EcM elustiil pole eeldus monodomin-ks, ent soodust faktor. Arv et monodomin soodust ka varjukas ja ühtl võra, sügav varis, aeglane toitainete ringe, massviljumine, vilets levik; noortel oluline EcM, varjutaluvus, suured seemned, pikaealised lehed. Monodomin metsad võivad 2000 a jooksul muutuda. Arv et monodomin kooslused toimivad läbi posit tafgasisidemete
arv maasis viljakehadega seened tek kohastumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teada
13C alaniin: EcM seened saavad mulda süstitud alaniini kätte ja hingavad viljakehade kaudu välja
väidavad, et ECM-seened saavad viljakehade C taimedelt kohe, eri sümbiondid eri vanuse C-ga eri N-reziimi all, ent mõõtmisvead suured ja C fraktsioneerimine mitmetes kohtades
EcM seened ei omasta radioakt märgitud lehekõdust C ühendeid. Võib-olla siiski aminohappeid omastatakse, ent sealne süsinik läheb hingamiseks
N väetamine ei mõjuta taimede investeeringuid mükoriisadesse
mükoriisa väheneb N ja P (tugevamini) väetades, kasvab CO2 mõjul: metaanalüüsmükoriisa väheneb N ja P (tugev mini) väetades, kasvab CO2 mõjul: metaanalüüs
14C DHP -synteetilise ligniini eraldi märgitud piirkondade lagundamine. Rongas ja beeta-sidemes aeglasem14C DHP -synteetilise ligniini eral i ärgitud piirkondade lagundamine. Rongas ja beeta-sidemes aeglasem
13C, d15N mükoheterotroofsetel taimedel just nendega seotud ECM seentega kõige sarnasem. Pohjendavad, et arv toimub seene rakusisaldiste purskumine taimerakkudesse, mistottu on MH taimes rohkem D15N; võrdluseks ka muld, CWD, muud taimed; 
13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM korge 15N tottu, mis arv tuleneb N hankimisest sygavalt mullast nagu sealsetel taimedelgi; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Saprotroofidel jagunes ära kõdu, varise ja puidu kaupa; samuti liigisisesed erin väiksemad kui liikidevah sama perek sees. Isotoobi mustrid ka CWD-le, mullale, puidule, taimede lehtedele jms. ECMseentel ja saproobidel perek-kaupa, kus eri liikidel ja eri perek-del eri muster. Arv Hygrophorus ja Tricholoma kasu kompleksseid N yh, sest nende D15N on ysna varieeruv; Arv kahe paiga vah erinevus tuleneb seente liigilisest koosseisust ning sellest et eri liigid kasut eri N allikaid; Arv et korge 15N liigid on S strateegid suure EMHga ja mad 15N liigid R-strat limit EMHga; Arv et EcM seente 15N erinevused peegel fn erinevusi. Kolmel okaspuul y sarn 13C ja 15N
vakuolaarsete N terade N-sisaldus on suurem kui kasvab CO2 ja [N], N-terade arv aga suurem norm CO2 ja kõrge N juuresN-inklusioonide sisaldus hüüfides eri CO2 ja N juures
vedelkultuuris kasvatatud puudel olemasoleva EcMde mantlid hävinevad, säilib vaid Hartigi võrgustik. Vee all tekkivad uued mükoriisad omavad vaid Hartigi võrku.
hüdrofoobsed matid: kuiv, palju õhku, kiirem lagunemine
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest.DOTUR ja Sequencher annavad erinevaid tulemusi OTUdeks tegemisel sama barcodega; eri perekondadel liikidel erinevad ITS erisused liikide vahel. Eluviisi määramine blastN abil pole usaldusväärne - konstrueeriti miinimum-evolutsiooni puu.BlastN lähim vaste pole enamasti fülanal põhjal sõsarliik. NJi analüüs sõltub rohkem aligneeringust kui Bayesi metoodika, ent resolutsioon on palju parem (arv liiga julge); täisautomaatne aligneering annab parema resolutsiooniga tulemuse vrd käsitsi aligneeringuga (arv käsitsi jäetakse kahtlased kohad välja)
eri taimede lehed vs samblikud: lehtede ja samblike endof sarnasemad kui surnud lehtede ja lagunevate lehtede seened. Väga suured erinevused seente klassides taime hõimkondade kaupa. Ligi 25% Männi lehe-endofüütidest lagundas edasi ka okkakõdu (sh ülejäänust 66% olid singletonid!)
söötmest välja jäetud
Tricholoma matsutake + Pice abies, Pinus sylvestris ok; eriti JPN isolaat vähendab taime kasvu ja N conc
ECM seente E-horisondi kivimite lagundamine ja metallide vaesustumine/rikastumine, orgaanilised happed mullas
prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
kk-tingimused: Salix Repens
peremeestaime genotüüp, päritolu, päritolu*substraadi viljakus
kk-tingimused: Salix Repens vs VAM
mineraalainete kadumine eri P/N; AM vs ECM vs aeg
invasiivne kõrs Cenchrus Botswanas on seotud vaid 1-2 AM seeneliigiga; positiivne-neutr tagasiside oma mullaga. Samas kohalikud liigid seonduvad rohkemate AM-seentega, ent tagasiside oma mullaga negat-neutr. Invas kõrrelt saadud seened ei pärssinud kasvu, ent kohalikult taimelt saadud seened pärssissid kohaliku taime kasvu
v oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
AMF seentele 8 SSU ja LSU praimeri paari katsetused. NS31-AM1 amplifitseerib rohkem muid seeni. SSUs parim kombinatsioon NS31-AML2 ja ilmselt ka NS31-AMDGR. Soovit kasutada kahte kattuvat paari koos, sest OTU-rikkus ja koosseis täiendavad teineteist
Paxillus koos taimega, vähem taim üksi, suurendab oluliselt oksalaadi produktsiooni ning ka lagunemist. Oksalaadi hulk seotud enim hingamisega, EMH kogupikkusega. Vaja mõõta eraldi juure ümber. Ei eristata hapet ja sooli
Hebeloma eritab sümbioosis olles er oksalaati, vähem ka malonaati ja atsetaati, siderofooridest ferrikrotsiini, vähem ferrikroomi. Arv et oksalaadi eritamine võib olla oluline C tõmbaja
muskoviidi ja horneblende lagundamine: EcM seened ja NM mänd kiirendavad muekoviidi ja hornblende lagundamist, Pax invol kiirendab eriti muskoviidi lagundamist. Kättesaadud K ja Mg talletati hüüfides ega transatud taime, kuigi need oli mineraalinäljas
13C rikastatud süsinikuga taimedest RNA ekstraheerimine ja seente ning bakterite sekveneerimine: DNA, rikastatud RNA ja rikastamata RNA annavad eri tulemusi - näitab mikroobide aktiivsuse taset
15N ökosysteemide toiduahelates, metaanal: 15N prop soltub enim eritatava N jaagi ainest, taimtoit=loomtoit>kodutoit, taksonoom kuuluvus, elupaik magevesi=maismaa>merevesi, 
 rDNA: 1-15 koopiat, pms 1-7; koopiate arv pole seotud genoomisuurusega ega sellel ole ka fülogen signaali (genoomisuurus on konserv); Parim liigi-tasemel threshold 99%, perek tasemel 95%. 97% peksab kokku liiga palju liike. Mõnedes genoomides 16S koopiad üsna divergentsed
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisegainimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, l vivad tehnogeens d ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri õj maakasutuse muutus. U 50% maismaast o  tugevasti modif inim se poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus väh ndab biodiv rsiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
spetsgeenide avaldumine
uhmerdamine enne CTABI panekut Piceirhiza-võime lagundada orgaanilist ainet, surnud juuri & mütseeli
enamus juure isolaate ja Piceirhiza bicolorata sümbiont kuuluvad Helotialeste hulka, er Hymenosc. Agregaati. Erikoidse ja ECM isolaadid enamasti samades klaadides ning 100% ITS Idga. Muude taimede juureseened pms eraldi: Lachnum, Pyrenopeziza (erandiks Phialocephala, kus kõigi taimede juure endofüüdid
32P inokuleerimine puusse puuritud auku ja detekteerimine Sarcodes sanguineas, aga mitte teistes taimedes.32P inokuleerimine puusse puuritud uku ja det kteerimine Sarcodes sanguineas, aga mitte teistes taimedes.
mullaseente (attiivsete ja inakt -rDNA põhjal) diversiteet sõltub mitte taimede liigirikkusest, vaid unimodaalselt mullaressursside rohkusest. Taimede liigirikkus mõjutas koosluste struktuuri, ent see efekt oli väheoluline. Domin Epicoccum sp, Capronia sp, Agaricales sp, Mortierella sp, Metharhizum sp, Fusarium sp. Teiste hulgas ka EcM ja endofüütsed seened, AM-seened
erikoidide mitteesinemine (v.a Cenococcum)
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkemEMH kuusikus vs kuuse-tamme egametsas. Kuusikus sügav jaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C müts elis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4 8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 j  värsk test -5 kuud eisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkemEMH kuusik  vs kuu e-t m e seg etsas. Kuu ikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, ld e kuni 70 c  süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavut  sam , aga 5N erinev huumu -ja min-horisondis. En us 13C tuleb kuuselt, mis on vä emuses vrd ta mega. EMH biom s  4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seent  ja saprotroofi e eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsk test -5 kuud seisn d idest. H um s s vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
tuvastamine PIXE analüüsiga
ergosterooli, valkude ja kitiini kontsentratsioon sõltuvalt pinnase toitainete sisaldusest
IAA ECM vs non-MR sama
NO3, NH4 hulga varieerimine; NO3 mõjub EM-le paremini
P omastamine otse apatiidist ECM seente poolt: enamvähem
K, Sr ülesvõtt on tihedas seoses ECM kolonisatsiooniga, oksaalhappega, negatiivselt korreleeritud N väetamisega
mükoriisa tekkeks vajalikud geenid olemas kõigil maismaataimedel. Hiljem need geenid soodust ka muude juuresümbiooside teket
Phialophora finlandia (Cadophora finlandica hiljem) ja Phialocephala fortinii kirjeldused - erinevus Phial dimorphosporast; Chloridium paucisporum (hiljem = C. Finland.). Määrati P. Dimorphospora (Richard ja Fortin) Ph. Fortiniiks - arv. = Melini MRA. Chloridium ja Phialophora finlandia mood ecm
Densospora (syn. Glomus) tubiforme mood EcM, mis meenutab Endogone EcMi: peened hüüfid vaheseinteta, ent mood klamüdospoore. EcM tekkis Eucalyptus, Leptosp, Melaleuca, Pinus kesyia, Quercus ilex, Brunonia (Brunoniaceae), Poranthera (Euphorbiaceae), Goodenia, Acacia, Pultanaea, Pomaderris, Trymalium (Pom), Thomasia (Sterculiaceae) ja Stylidium (Stylidiaceae) taimedega; alati kaasnes parem kasv peremeestaimel
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
OrM: seemnete idandamine juurtest isoleeritud seente abil: Thelymitra spp ja Diuris spp vs Tulasnella calospora jpt. T calospora on parisperemeesseen, mille isolaatidel v erinev efektiivsus seemnete idandamisele. Ei soltu eriti sellest, kas isol sama liigi juurest voi mitte. Muud seened ei stimul idanemist
lehtede lagundamiskiirus 300 päeval (ent mitte 20 päeval) tugevas korrelatsioonis lehtede algse N sisaldusega. Taimeliikide lehtede segamise efekt idiosünkraatiline
seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtestseente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
RSA: iga orhideeliik on spetsialiseerunud mingile mesilastolmeldajale, seejuures f.ülogen sarn pole mõju; õietolmu kinnitumiskoht oli veidi konserveerunum; iga perek v alamperek oli spetsialiseerunud teatud seenerühmale (Cerat, Tul, Serendip, Tricharina v Peziza). Ristumine sõsarliikide vahel vaid parapatrilistel, mitte sümpatrilistel liikidel; interaktsioonid tolmeldajatega veavad seetõttu liigiteket; orhideed leidsid sobiva seene ka kaugelt istutusalalt - seega nende roll liigitekkes väike; arv. et seened mängivad rolli orhideeliikide ko-eksisteerimisele
Sclerodermatales: Astraeus hygrometricus on arv kompleksliik nagu Pisol.; Gyroporus -palju liike N-Am, kosmopoliidid C. Cyanescens ja G. Castaneus. Lähedane Boletinelluse ja Phlebopusega (=Phaeogyroporus). Mitmed Boletinelluse liigid ja Phlebopus tropicus on arv seotud hoopis AM-puude ja täidega. Horakiella on Sclerod sugulane, Chamonixia on Gyroporuse v ka Leccinumi sugulane. Sclerogaster, Octavianina, Wakefieldia mood Octavianinaceae. Calostoma on arv seotud Sclerodermatalesega ja arv mood EcM. Monospets. Chlorogaster ja Diplocystis
Thelephora terrestris jt2 liiki kui metsataimlate patogenid ja puudekägistajad
Sebacinales: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaalselt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, Tremellodendron, Tremelloscypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt 
Casuarinal N lisamine ja taimekasvukiirus määrasid d15N
13C rDNA bakterid, rikastatud 13CO2
juureseened rohumaadel: PDA isolatsioon, morf + ITS sekveneerimine: liigirikkus, BD (Brillouni indeks: LINK VABAVARALE) erinev sesoonselt ja erikasutusega rohumaadel. BD suurem märtsis-mais (kui liigirikkus suurim ja domin Fusarium ja DSE sp1 olid vähe). Liike vähem ja dominantsus suurim jaanuaris, septembris. Fusarium eelistas jaanuari, septembrit ja kõrge häiritusega mulda. DCA lõi lahku eelkõige mullatüübi, mitte kuu järgi
Phialocephala dimorphospora (stimul kasvu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii (steelis, lagund rakke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Phialophora finlandia (stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM).
www: arv C ülekanne soltub taimekooslusest; arv seenepoolne investeering uude taimesse on ef-sem ja pikaajalisem kui invest säilituskudedesse
AM ja ECM teke. ECM tekkinud iseseisvalt mitmetes rühmades ja tagasi pöördumine saprotroofideks, mitte parasiitideks. ECM püsivust soodustsobivaima partneri valik, pseudovertikaalne ülekanne (lokaalne levik), vastastikune üksteise ärakasutamine
Calostoma cinnabarinum on pisolithuse ja sclerodermaga ühes pundis, mood EcM
mineraalide lagundamises EcM seente roll minimaalne või puudub
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
biomass: Laccaria eritüved: mono-ja dikaarüonid-käituvad sarnaselt, tüveti suured erinevused taimekasvule, kolonisatsioonid, ECM morfoloogias
C ja P ülekannet ei toimu eri Pisolithuse isolaatide vahel; sama isolaadi anastomoseerunud rametite piires aga toimub.
14C woodwidewebi uurimiseks14C woodwidewebi uurimiseks
14C liikumine ECM juurtesse on suurem; suur sisaldus hüüfitippudes; uus autoradiograafia meetod14C liikumine ECM j urtesse on suurem; suur sisaldus hüüfitippudes; uus autoradiograafia meetod14C liiku in  ECM ju rtesse on s urem; suur sis l us hüüfitippudes; uus autoradiograafia meetod.
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi
ECM mõjul 15NH3 ja 15NH4 ülesvõtt suurenebECM mõjul 15NH3 ja 15NH4 ülesvõtt suureneb
mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele. EcM seened siiski suudavad ac-Glcamiini omastada veidi
Pisolithus suudab omandada N tanniinist kui seda on töödelnud saprotroofid. N limiteerimisel N peremehesse ei transpordita
Rododendroni varis lagun aeglasemalt kui lehtpuudel ja sisald rohkem tanniine. ErM juured said rododendroni pinnaselt paremini kätte N ühendeid kui EcM ja AM taimed - tegu nii suurema SRL kui ErM seentega arv. 
vs erikoidse MR seened
mitmetes systeemides: matsutake, eri väetiskogused-oluliselt ei mõjuta
kolb, MNC sööde, steriilsed tingimused söötmesse ei lisatud
lepal EcM mood eelduseks on nakatumine Frankiaga. EcM seened suurendavad veelgi taimekasvu ja Frankia N fikseerimist kuna varustavad vajalike mineraalidegal pal EcM mood eelduseks on nakatumine Frankiaga. EcM seened suurendavad veelgi taimekasvu ja Frankia N fikseerimist kuna varustavad vajalike mineraalidega
Erinevate lämmastikühendite mõju ECM-seentele ja saprotroofidele. N-troofsuse jaotused
Kalmia (Ericaceae) lähedus
mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoBmullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB
leesikas + mfg seened sh kuuseriisikas (Lactarius sanguifluus), Rhizopogon vinicolor, Poria terrestris; Cenoc ja Piloderma fallax ei moodustanud ECM
mikroobide PLFA mitmekesisus sõltub taimede biomassist, mis omakorda on seotud taimede liigirikkusega Tilmani plottides; samas muutused mikroobikooslustes ei korreleeru ühegi taimeliigi ega funktsionaalse rühma puudumise/esinemisega. Liikide kadumine võib end mikroobidele eriti tunda anda vaestel mineraalmuldadel
Tuber tõrjus teised seened välja
fungitsiidide mõju
EcM vs Sap: 15N muutub sügavuti -4..+5; arv. Tricholoma saab kõik C peremehelt, Lactarius osa kõdust, sest peenjuurtel ja mükoriisadel eri muster. Viljakehades fraktsion suureneb jalast kübarasse ja lamellidesse. N-limiteeritud süsteemides ülesvõtul fraktsioneerimist pole. Leotia lubrica muster on nagu EcM-seentel; Chalciporus: kõrge 13C nagu saproobidel ja kõrge 15N nagu EcM seentel. Collybia butyracea ja Clitopilus prunulus on tüüp. saproobid; Tricholoma spp: väga kõrge 15N
EcM vs Sap: Tuber melanosporum, brumale ja rufum on kogu aja kui VK areneb, EcM. Peenjuurtel ja EcMdel v sarnane 15N ja 13C muster, v.a. 15N talvel EcMdes 5promilli kõrgem
Tulasnella, Thanatephorus ja Ceratob v harva patogeensed EcM taimedele ja AM-taimedele kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnud
ergosterool ei lagune mullas ei puhtal kujul ega ka rakumembraanide osana, seega seda ei saa kasutada seente elusbiomassi näitajana
bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsusetabakt rite diversiteeti m llas mõju ab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
üldkatvus (opt. 30…40%)
Suillus grevillei 2 metsas 2 aastal. Aastati genetid prod viljakehi eri paigus; genetid suuremad 35 a lehise monokultuuris kui >85a lehise-segametsas. Arv viimases juurte jaotus ebaühtlasem ja rohkem auke. Viljakehad samas klastris võisid kuuluda eri genetitele. Max geneti läbim 7 m ja 11 m vanas ja noores metsas. Aastast flukt seostati, et eri genetid toodavad viljakehi eri aastatel
ISSR e SCAR mikrosatelliitmarkerid (3) Suillus grevillei jaoks -3 markerit ei võimalda kõiki indiv eristada, eri kodominantsed markerid on lokaalselt tugevasti agreg -arv eosed levivad mõnikümmend meetrit. Samas 700 m kaugusel olevad popid pole üldse eristunud -arv geenivah esineb järkjärguliste lühikeste eoste levikutena
kuusk vs kalmia allelopaatilised ühendid (fenoolsed orgaanilised happed): tugevalt pärsitakse juurte kasvu
AM süsinikuringe. Väga palju C mullas glomaliinina, mis on väga pika elueaga
C3, C4 ja CAM taimede 13C erineb. Orhideedel (C3) v neg 13C, korgem mykohet orhideedel
Pyrolaceae (40-83%) ja Orchidaceae (Platanthera leucostachys: 25-32%) mitmed liigid on N-miksotroofid, kuid mitte C-puhul (v.a. Orthilia secunda v varjukas metsas: 28%). Ei korrel valgustingimustega. Pyroloidid seotud paljude eri EcM seentega -pms Piloderma, Pezizales, Thelephora-Tomentella). Arv C saamiseks on keerukamad viisid ja esineb C kaotusi vrd N-ga
metallid, stressorid, kemikaalidvi jakehade tekeseen  eluiga geneetika, genoomika, ekspressioon hüüfistruktuiuridproovid, EcM hinnang, biomass
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
seentekooslused Sveitsis 700 km2 alal 200 alal: ruumilist mustrit ei ole; Mulla P mõj neg ja pH, taimedeBD ja kõrgus!! mõj pos liigirikkust; seente fülogen beta-BD korrel taimede funktsionaalse beta-Bdga; seente Fülo-BD suureneb kõrgusega!!. Seenekooslust seletas enim mulla pH ja P. 61% seente-BDst seletas SQRT-sekventside arv. Eri seeneharudel erinev trend kõrguse suhtes ja taimede-BD suhtes. Glomeromycota ja taimede-BD ei koprreleeru
SWE kuusikute vanusereas - BD kasvab, EmH biomass max 10-30 a metsades enne hõrendamist
monospoorse kultuuri sisene ITS varieeruvus tavaliselt minimaalne; eranditeks Laetiporus, Aspergillus sp, kus >1% sekventse tunduvalt erinevad.
Ruumenis: bakterid, arhed, ciliaadid, seened. paljude eri geenide produktide kokkusegamine ühiseks NGS analüüsiks. Lühemad jupid tulevad rohkem esile. Altern praimerite vahel on teatud eripärad koosluse str tuvastamises. Ruumenis eri hõimkonda kuuluvate organismide kooseksist ja vältimine eri põhjustel, ent ka geogr. erisus segab.
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Hebeloma velutipes: dikaarüon sisaldab kaht monokaarüonit (lahknevad 50/50), mille ITSid on vaid 92% identsed. Arv. On tegu vana hübriidliigi, mitte korduvate uute hübridis sündmustega, sest s. O laialt levinud. Need 2 ITS tüüpi on sarnased eri biol liikidele
13C: kottseened ja ikkesseened fraktsion 13C erinevalt PLFA ja aminohapete koostises. Seega ülekandeahelates oluline just molekulitasemel isotoopide võrdlus
14C-rRNA eraldamine gradienttsentrifuugiga, kvantifitseerimine, array liikide tuvastamiseks
Põhja-AUS Cairnsi läh: Eucalyptus grandis: vanad puud ligi 100% EcM kolonis ja 2-20% AM kolonis, noortel puudel 10-90% EcM ja 2-60% AM. Ei tuvastatud mulla aga muu rolli erinevustele. Suurem sademetehulk korrel AM rohkusega
Zn-tolerantne Suillus bov suurendab taimekasvu nii kontroll kui Zn-reostuse juures, samas kui 1 Zn-tundlik seen suurendab taimekasvu vaid kontrollmullas, Zn-reostusega mitte. Mõlemaid genotüüpe vaid 1 (pseudorepl)
AM vs ErM taimed erineva N, P juures
Ramaria: subgen Lentoramaria ja Echinoram. Ja asteroram. Isotoopide 15N sign baasil. EcM liikidel (Sg Ramaria) 15N korrel EcM sügavuse asustusega
mikroproovid, mikrokaardid, 
Hydnum: ITS liigisisene
saaste vs viljakehade esinemine
risomorfide tüübid
dark septate seente jkultuuri morfoloogia
Al vähendab kasvu eriti mittemükor taimedel; ECM vähendab teistealuseliste katioonide leostumist; leelismetallide lisamine vähendab Al neg efekti. Mitte-ECM taimedel Al vähendas P omastamist. Hebeloma ei talunud Al
modelleerimine-MR taimed stabiilsemad toitainetevaeses kk-s, muutuvas kk-s ebastabiilsemad
vananedes ECM funktsionaalsus ei kao! VRD TEISI!!!
OrM: Goodyera repens vs Ceratobas cornigerum: MR taime 32P ylesvott palju ef-sem kui mitte-MR taimel ja EmH-ta MR taimel, ka transpordil pealsetesse; 
Intsia palembanica saab EcM seened kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakatumine juba 1 kuu pärast idanemist. Tuubidega eraldatud idanditel ei tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kontakt elus juurtega v oluline nakatumiseks
koloniseeritus Malaisisas: Intsia Shorea all: 1 kuuga, mida lähemal suurele puule, seda kiirem kolonisatsioon
ECM puud troopikas: Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae (Uapaca), Caesalpiniaceae, Fabaceae (Pericopsis), Myrtaceae, Nyctaginaceae (Neea)
ECM taimed troopilises Lääne-Aafrikas: ülevaade
juuretippude eluiga mood 2 kuud, ent mõned tipud >3 a (5%); risomorfide eluiga u 7 kuudjuur tippude eluiga mood 2 kuud, ent mõned tipud >3 a (5%); risomorfide eluiga u 7 kuud
Sebacina spp: v väiksed genetid, samas juures palju sarnasemad seq kui erijuurtes
hübriidide tüübid, näited, kaitsevajadused
NH4NO3 mõju mullamikroobidele: Laccaria tõusis 7x; Cortinarius spp vähenes 75x
AM ja EcM kolonis kevadel madalam kui sügisel, väheneb org aine kasvades. [Arv kevadel nooremad juured]
Hispaania maasiseste viljakehadega seente liigirikkus. ECM peremeestaim on juurde pandud meelevaldselt ilma igasuguse maasisese vaatluseta
taimekasv ja ECM mood parem noortel nulgudel mullal kus orgaanika eemaldatud
Tricholoma matsutake geneetiline struktuur varieerub mööda metsade füüsilist kontakti, mitte linnulennult üle mägede
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
glutamiini omastamine
liigisisene RAPD
vs keskkondlik: vananemisest tingitud muutused N omastamises
CO2 stimul ja O3 nõrgalt inh EcM seente VK biomassi haavikus. Leccinum spp suurenesid enim, ent mõnedel liikidel ka vähenes (Paxillus). Pigem vähenes varase st seentel ja kasvas hilistel seentelCO2 stimul ja O3 nõrgalt inh EcM seent  VK biomas i haavikus. Leccinum spp suurenesid enim, t mõnedel liikidel ka vähenes (Paxillus). Pig m vähenes varase t seentel ja kasvas hilistel seentel
mikroobide biomass ATP ja SIR järgi. N-väetatud metsas väiksem kui muidu, efekt eriti tugev väheviljakatel aladel
Hymenoscyphuse kompleksi pole lehtedest kunagi leitud; Cenoc on leitud ka lehtedest. Lehtedes ja vartes on palju samu liike, ent lehtedes siiski ka unikaalseid; endofüüdid suht spets, samas kui epifüüdid on pms generalistid-saproobid; Spetsiifika on pms perek-tasemel; Biogeo: boreaalses liike vähem, ent klasse rohkem; Lihhenikoolsed seened on tähtis allikas endofüütide BDle. Leiab vajadust ühtlustada proovivõttu, DNA analüüsi jms. Troopikas domin SordM (kult-põhjal) on haruldased DNA-põhistes uuringutes; morfotüüpideks jaotamist tuleb vältida
N-reostus vs ECM
Ca-oksalladi kristalliseerumine 
P jt ainete liikumine mööda tubulaarseid vakuoole: ülevaade
eluiga 80-100% EcM juurtel all 3 kuu, NM juurtel alla 2 kuu mikrokosmos kahe klaasiga ja 1 cm vahet
15N taimedes, seentes, mullas üle kõrgusvööndite: kõrgemal 15N kasvab taimedes ja see näitab orgN ülesvõtu suurenemist
inokpot Minnesota tammesavannis vs N väetamine; vs resistant propagule (BD väiksem)
ECM kooslus N gradiendil: kõikjal Cenococcum; kõrge N: Russula cf. Amoenolens; madal N: Cortinarius subgen Telamonia; lisaks Sarcoschypha, Entoloma, Lophiostoma d=2,8x20*9*3*4*2*3; rnd 10 tippu, samad DNA
Afzelia africana -tsesalpiiniline-ECM süntees õnnestub vaid sama puuliigi alt korjatud seente isolaatidega: Scleroderma spp. Jt
Metsas taim=ühik, laboris substraat: r=5*20(2)/2(n=3*5)
%koloniseeritud, liike ei määratud
4 ECM seene kasvu fraktaalgeomeetia eri C ja N söötmetel fraktaalgeomeetria: pikkus vs tihedus-pole eriti usaldusväärne
%koloniseeritud
vs okka-(mõnd stimuleerib, teist inhibeerib) ja kõrreekstrakt (inhibeerib): 
ECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning sellest lahut maha, mis peale inkub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun aeglasemalt; inkub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kadumaECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning llest lahut maha, mi  peale in ub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun a glasemalt; in ub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kaduma
rasvhapete põhjal: bakterid vs seened; eri keskkonnad
kasvu mootmismeetod: 14atsetaat>ergosterool
seente biomassi hinnangud: PLFA 18:2w6,9 on parem kui ergosterool ja qPCR: olemas suurel hulgal kandseentest, ohtralt, liigiti varieeruvus väike. ITS koopiate pg DNA KOHTA! Var. 500-14000; qPCR ei tuvasta kõdus suuremat koopiate arvu kui mullas; mullas kandseente ITS koopiaid 67G-910G/g biomassi kohta
soolastress: Scleroderma hõlbustab soolastrees üleelamist Coccolobal -väheneb NA ja Cl omastamine, suurenebtoitainete omastamine
13C, 15N sama hemipar ja peremeestaimel, N konts tugevqsti korrel er vaikse N sisald peremeestaimel
PLFA
PLFA: mikroobide biomass suurem prim sukts aladel lepa, Equisetumi ja Rhacomitriumi risosfäärides vrd teiste taimede ja palja mullaga
DSE: Aspergillus ustus -voimeline omastama fosfaate mineraalidest ja neid taimedesse transportima.




EcM seente suurem diversiteet suurendab org P, aga mitte anorg P kättesaadavust ega mitte N kättesaadavust
%koloniseeritud/juure pikkus
%koloniseeritud
hüpaporiin 10..1000 ym tekib eukalüpi juurte läheduses, mitte-peremeestaimed ei mõjuta; juurekarvad kaovad; muid mõjusid ei teata
Rhizopogon vesiculosus ja vinicolor: üks R vesic genet ühendab väh 19 puud ja 21 m vahemaal; R vinic genet ühend väh 10 puud ja 12 m . Mõl liigid ühendasid igast vanuseklassist puid omavahel; Ühel puul tuvastati max 8 R vesiculosuse genetit. Networki teooria arendus 
tanniin: Hymenoscyphus: suudab lagundada paremini kui ECM seened, siiski inhibeerib kasvu, ent stimuleerib PPOde aktiivsust.
%koloniseeritud morfotüübiti
Erica arborea saab mullast ErM seened kätte kui on kasvatatud pinnasel kus ümber pole ammu ühtki Ericalest kasvanud. Erica vs Quercus mullast saadud tüübid olid v suures osas kattuvad. Arv elavad ErM seened kas saproobidena või puude endofüütidena. Kõigil Erica juurtest eraldatud agari-morfotüüpidel esines ErM mood võime. Pms identifitseerimata Helotiales. Puudusid Oidiodendron ja Hymenosc ericae
matsutake looduslik viljakehade produktsioon Rootsis
mutualismi stabiilsuse ja suurima kasu tagab aeglane evolutsioneerumine
ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav
RAPD: Tuber melanosporum -regiooniti väga väike erinevus, erv tegu pudelikaelaga viimasest jääajast, arv põhj viljakehade hiline valmimine
 Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga  Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
Pisolithus liigisisene sõltuvalt peremeestaimest ja kasvukohast %koloniseeritud liigiti
Tulasnella spp Cryptothallus mirabilisel, taassüntees mikrokosmoses, 14C kanne peremehest maksasamblasse
13C erinev eri troofsusega orhideedel: mykoheterotr, autotroofid metsas vs niidul; seotud ecm-seenteg vs saproobidega
juuretippude eluiga seeneliigiti %koloniseeritud, ergosterool
r = 2,3*30(n=2*5); biomass
ECM dormantsed poua ja külma ajal dormantsus
Cu, Cd, Zn, Pb, Ni mõju amiinide omastamisel vs ECM vs kontsentratsioonid
Zn, Cu, Ni, Cd-taluvus isolaaditi väga erinev, ent siiski liigile iseloomulike mustritega; mõne metalli taluvus on omavahel seotud, teisel mitte; ei sõltu päritolu kontaminatsioonist.
ECM seened lagundavad kive ja võtavad Ca pms apatiidist. Nulul 95% Ca apatiidist, vahtral 60%; mõõdetud Ca/Sr
saprotroofid
ECM kolonis, BD madal põllumaj-akti maadel < 5 -10 a mahajäetud põld < mets, preeria. ECM kolonis ühtlus suur põllumaj-maal, heterog mahajäet maadel ja preerias, ühtlane metsas; AM kolonisatsioon eri suktsess aladel erinev: põllumaj-maadel madalam ning ruumiline heterogeensus kõrge, preerias ja metsas kõrgem ning ühtlasem%kolo s asemel ECM juuretippude oguarv N-j ot tõttu
ECM kolonis Hebeloma cylindrosporumi poolt ei aita eriti lühiajalise põua vastu, kuid oluliselt suureneb juurtele kinnituva materjali hulk, juurte eripind
Kõikide seente mõju taime kõrgusele, diameetrile ja massile oli positiivne. Pseudoreplits disain, n=50. Paljude seente koosinokul andis parema tulemuse, eriti massile, veidi ka kõrgusele ja diameetrile. Arvatavasti mõjus ka inokulaadi lisamine, sest need katsed, kus EcM ei mood, oli taime mass kontrollist suurem
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
%
13C: seente 13C rikkus viljakehades on ar v. Põhjustatud eelistatult 13C-rikaste süsivesikute omastamisega substraadist või läbi anaplerootilise rikastatud Co2 fikseerimisest
Üks Paxilluse tüvi mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamistÜks Paxilluse tüv  mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamist
P lisamine: seentest oli kasu madalate dooside juures, alates 16 mg/kg muutus NM taim sama suureks ning sisald sama palju P. Descolea ja Laccaria mood viljakehi potis, eriti madalate P lisade juures. VK sisaldasid kuni 70% taime P-stDescolea ja Laccaria mood viljakehi potis, eriti madalate P lisade juures. VK sisaldasid kuni 70% taime P-st
EcM seentest eukalüptile oli kasu vaid siis kui muld oli väga kuiv; muidu kontroll ja EcM taimed samamõõtu. Mida niiskem oli muld, seda vähem mood EcM
transformatsioon koralse päritoluga fluorestseeruvate valkudega
13C: taimelehtedes toimub 13C diskrimineerimine nii difusioonis kui RUBISCOs. Ülevaade C-ühendite 13/12C: Lipiidid ja Ligniin v madala 13Cga ; juurte hingamine v 13C diskrimineeriv, muu hingamine mitte. 
veestress , eri seened, Kuusk (Ecm stimuleerib) vs mänd (mõjub vähem); liiv vs huumus (kuivab aeglasemalt, veepot langeb aeglasemalt)risom rfide sin mine veestressi korral3 klassi horisonditi potis
r=4*10(n=10*6)transekt
r=4*15(n=10)
PAH degradeerimine ECM seente poolt -vedelkultuur, suur soltuvus substraadist
15N hulk korreleerus vastuypidiselt ECM kolonisatsiooniga
troopika 3 seeneliiki kasutasid efektiivselt nii org kui anorg N-allikaid. Esines interaktsioon liigi ja N-ühendi diskrimineerimise vahel.
ergosterool: pentaani abil mõõtmine: väiksem põllu kui niidumullal
resistentsed puud: 50%, vastuvõtlikud taimed: 35%
%koloniseeritud
mükoriisa teke juuretippude arv
EcM vs AM inokulumi potentstsiaal: aastaajast ei olene AUS. Mirbelia diletata ja Eucalyptus calophylla reageerisid v erinevalt sama proovi mullale, seega arv. Et seonduvad eri liikidega. Tohutu ruumiline varieeruvus väikeses skaalas
inokpot AUS: v tugev ruumiline varieeruvus 10-cm skaalas, mulla häirimine vähendab EcM inokpot Mirbelial, ent mitte Eucalyptil. Arv MR hüüfid olid inokulumiks selles mullas
harv prahipaikadel, sagedam normaalsel alal AUS troopikas
ECM teke: juure apikaalmeristeem kattub ohukese mantliga, seejärel tekib hartigi vorgustik ja paksem mantel, juurekarvad kollapseeruvad, ECM areneb tipust aluse suunas. ECM teke: juure apikaalmeristeem kattub ohukese mantliga, seejärel tekib hartigi vorgustik ja paksem mantel, juurekarvad kollapseeruvad, ECM areneb tipust aluse suunas.
N, mõju mükoriisa tekkele, mikro-ja makroelementide sisaldus vs ECM mükoriisa teke
.
RAPD autokorrelatsioon kuusel
P säilitamine polüP-na samasugune nii veget mütseelis kui ECM-s, mütseelis pigem monoP. Erinevus Hartigi võrgu ja mantli polüP vahel: HV-s rohekem K, vähem Mg. Eriti K ja P vahel tugev korrel, teised mono-ja divalentsed metallid esinesid vastavalt kontsentr söötmes. PolüP graanuleid rohkem kui söötmes KPi vrd MgPi v NaPi. Ainult KPi puhul konts suurendamine mõj polüP pos
seende sattunud C paikneb seenmantlis ühtlaselt, seen on tugev imeja; 32P jaoks on taim tugev imeja. Tundub, et taim reguleerib P ülesvõttu seene poolt vastavalt vajadusele: seen pimedas ei omastatud P ega transportinud olemasolevat taime; samas mitte-ECM juurtes P kuhjus
Clavulina jt talveseened metaboolselt aktiivsed talvel, Cenoc jt suveseened aktiivsed rohkem suvel
seentel on kadunud voi vahenenud mitokondri genoom; paljudel mitokonder asendunud hydrogenosoomiga, er naaeroobsetel seentel; teistel mitok geenid rannanud tuuma. Seavad kahtluse alla senise seente polvnemise
Sveitsis üle 30 a: aastane kogutoodang kasvanud ja nihkunud keskm 10 p edasi; kogutoodang sõltub pos aastasest keskm sad-hulgast, toodangu algus sõltub augusti max temperatuuridest
%
Pisolithus liigisisene, ECM moodustamise võime, kasu taimele %koloniseeritud
morfotüpiseerimine tuvastab palju rohkem EcM seeni kui T-RFLP. Prooviti 3 eri praimeripaari ITS regioonile, sh 58A2, NSI1, NLB4. T-RFLP tekitas kaheldava õigsusega mustreid, mida ei tuvastatud hiljem sekveneerimisega. Re3konstrueeritud koosluses ei suutnud T-RFLP tuvastada mitmeid haruldasi liike
tselluloosi ja selle osade mittedegradeerimine ECM ja erikoide MR seente poolt
risomorfidehulk, frkvents
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
 Cylindrocarpon destructans vs Paxillus involutus, Laccaria laccata. Puhaskultuuris Pax > Cyl > Laccaria; Cyl inhibeerib mõlemil, eriti Laccarial ECM teket -mantel on õhem ja hartigi võrgustik on imelik. Cyl tungib läbi Laccaria mantli, ent mitte läbi Paxilluse seenmantli. Mitte-MR juurtel arenesid konidiofoorid, ent ECM taimedel mitte. Paxillus hoiab ära ECM taimedel Cyl rünnaku ka lähedastes mitte-MR paigus, Cyl hüüfid moonduvad
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.; tricyclazole inh melaniini sünteesi
r=5 (n=(3*3)*2
ECM juuretippude C-ühendite sisaldus vanuse järgi
xxx
risomorfide sisestruktuur -ei erine pikkustpidi; kanalhüüfid on eriseentel väga erineva läbimooduga
erikoidse mükoriisa seente peremeestaimed, võimalikud sidemed, seente ja kanarbikulaadsete raskemetallide taluvus: ülevaade
liigisisene varieeruvus metaboolsetes ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringusliigisisene varieeruvus metabool etes ja füsiol protsessides EcM seentel tuvastatud pea igas uuringus
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
mükorisosfääri seened ja MHB mobilis paremini Fe ja P kui bulk mullas; bakterid sügavamal mükorisosf mullas efektiivsemad kui poindmises mullas
liigisisene: RAPD; homo vs dikarüootne
Phialocephala fortinii ja Phialophora finlandia suudavad lagund polüsahh tselluloosi, tärklist, ksülaani, rasvhapete estreid, valke, mitte aga fenoolseid struktuure
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidi
hüüfid on võimelised elus-samblast toitaineid välja imema
Tricholoma scalpturatum Euroopas: 2 krüptilist liiki, lähedalasuvad ppulatsioonid ka üsna erineva struktuuriga
Rhizopogon toodab palju Oksalaati vrd Hebelomaga ja parandab oluliselt taimede P-toitumist erinevate mineraalide lisamise (v-a CaCO3) korral. Arv. P omastamist parandab hoopis H+, mis eraldub koos oksalaadiga, ent mille CaCO3 kiiresti haarab
inokuleeritud Rhizopogoni suhtelise hulga vähenemine 2 aastal vrd 1 aastaga %koloniseeritud
puud
Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
inimpopulatsioonide levik, geneetiline muutlikkus
Suillus viljakehi tohutult-arv saab kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldustSuillus viljakehi tohutult-arv saab kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldustSuillus viljakehi tohutult-arv aab kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldust
Armillaria vs Hypholoma 
Na-stress taluvus NaCl -le kuivatatud +80oC, gravimeetriliselt kaalutud
ligniini ja mangaani peroksidaaside DNA erinevused
kasvuhoone: d=1*10 n=2/taim; koloniseeritud juuretippude arv proovis
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttuScleroderma spp: männi ja e kalüpt kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
juurepikkuse koloniseerimine
1…5a puud, sagedusklassid
Pyrola ja Chimaphila populatsioonid on vähe divergeerunud. Paiguti väga suured kloonid
seene viljakehade toiteväärtus loomadele: enamusele ei piisa, sest ei suuda eose kesta seedida ega kitiinist N omastada. Muidu väga varieeruv liigiti, ajaliselt ja piirkonniti. Mõningaid mikroelemente kuhjub seentes, teisi ei akumuleeru üldse. Seentes palju Se
seente biomass suureneb tundras kui väetada. Kui soojeneb, kasvab seente ja juurte biomass vaid igikeltsa aladel, mitte kanarbiku-maadel. Liivakottidesse kasvas enamasti EcM mütseel isotoopide järgi. Mütseeli prod mood vaid 10% biomassist ja mütseeli iga on seega 50a. Obs, et müts elab talve vabalt üle. Arv et kliimasoojenemisega arkt tundrad muutuvad sarnasemaks leedemetsadele ja kanarbikumaadele. 
VP, MnP Pleurotus ostreatus -Mn2+ mojul mone 4st isosüümist transkriptide arv kasvab, monel langeb
tubulaarsed ja sfäärilised vakuoolid: N, K, P hoidmine, transport rakust rakku: ylevaade
hüpogeilised seened: eri eelistused raie suhtes, üldjuhul raiudes diversiteet ja biomass vähenevad
erinevate kemikaalide mõju ECM, bakterite, aktinomütseetide arvule %koloniseeritud morfotüübiti ;mütseeli pikkus: fluorestsentsvärvid
Zn taluvus: Suillus luteus >, S bovinus > Paxillus; Zn-tehaste lähedustes peaaegu kõik genotüübid Zn-resistentsed, keskel nii ja naa, kaugel sensitiivsed. V palju isolaate puhaskultuuris
x, suur proportsioon seenebiomassis vs taimekasv KMnO4 põhjal, pöördvõrdeline taime kasvukiirusega
Suillus: Zn, Cu, Ni, Cd taluvus looduses ja laboris Suillus: metallireostus vs kontrollalal
Hebeloma transformeerimine Agrobacteriumiga: matseraat , opt temp 23*c
kolonisatsioon sõltus kõdutüübist; maapinna kulukotte juured ei koloniseerinud. 
orav Spermophilus sööb palju Elaphomycest: eoseid ei söö, sest need ei seedu; seedib kitiini, seenes palju kättesaamatut N
EcM taimede kasvukiirus korrleerub C allokatsiooniga mükoriisadesse -< taimed pole C-limiteeritud; arv. Et taimed saadavad lisa-C seentele, et see vahetada N, P vastu EcM taimede kasvukiirus korrleerub C allokatsiooniga mükoriisadesse -< taimed pole C-limiteeritud; arv. Et taimed saadavad lisa-C seentele, et see vahetada N, P vastu
ECM koosluste tähtsus metsa ökosüsteemides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt otseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
ECM tipud ei sure talvel, Thelephora risomorfid kasvavad 2*C juures 0,4 mm/p; erinev eri kuusekloonide seasECM tipud i sure talvel, Thelephora risomorfid kasvavad 2*C juures 0,4 mm/p; erinev eri kuusekloonide seas
üleujutus: alla 15 mm veetasemest anaeroobsed tingimused; korduvate üleujutustega männi juured adapteeruvad; seente hüdrofoobsed risomorfid koguvad ohumulle; ja jäävad ellu isegi 13 cm allpool veetaset. Üksikhüüfid surevad, ent kuivades taastuvad aeglaseltüleujutus: alla 15 mm veetase est anaeroobsed tingimused; kor uvate üleujutustega männi juured adapteeruva ; se nte hüdrofoobs d risomorfid koguvad ohumulle; ja jäävad ellu isegi 13 cm allpool veetaset. Üksikhüüfid surevad, ent kuivades taastuvad aeglaselt
veestress: juurte kasv peatus peale uputamist ja paljud juured surid, eriti kuusel. O2 puudus tuli 2* kiiremini 15*c kui 6*C juures; hiljem juured taastusid
mänd adapteerus aeglasele uputamisminekule paremini kui kuusk. Männil tekkisid juuresteelis spets ohukanalid. Adapteerumisajaga juurte elumus palju suurem
veestress jämejuurtel: nii kuusk kui mänd toodavad "lenti-rakke". Kuusekasv pidurdus, ent männil mitte. ,kuusel ksüleemi juurdekasv pidurdus järsult
15N: NM>AM>ECM>ERM. Globaalselt 15N kasvab temperatuuriga 0-30*, N kons-ga lehtedes, N-mineralis-ga; ent langeb sademetehulgaga, 
Austaalia kaasaegsed kooslused on tek kliimamuutuste tagajärjel. Enne 25 MAT niisked metsad Nothofaguse, Banksia, Gymnostoma, Podocarpaceae, Myrtaceaega; 25-10 MAT sklerofüllitaimestik Myrtaceae, Casuarinaceae, Ericaceae; 5-2 MAT kõrbestumine, domin kõrrelised, Asteracee, Eucalyptus, Acacia, Casuarinaceae. Eri ajastutel domin rühmad radieerusid just oma ajastu algul. Kliimamuutuste algul immigr. Adansonia jt, pliotseenisBrassicaceae, Ranunculus, eirti Cenopodiaceae. Eucalyptus oli eotseenis levinud ka Lõuna-Am-s; Eukalüpti puhul lükatakse ümer Ladiges et al 2003 ajaskaala. Niiske metsa eukalüptid v liigivaesed -pärit niiskest ajast. Eukal haaksid radieeruma al 60 MAT, Casuarinaceae 47 MAT, ent põhirad hiljem. Arv kõrbeliigid tek rannaliikidest
Agropyron: pott jaotatud väetatud ja väetamata pooleks või ühtlane väetus: taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui NM-taim; 33P vähem. AM suurendab P kättesaamist eriti laigu-töötluses
Agropyron: kahes kambris -taimekambris olev mittemükoriisne taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui AM-taim sealt kuhu juured ei pääse; 33P ei saa NM taim üldse. Vahet pole, kas N ja P on kontsentreeritud laiguna või ühtlaselt
kõdu lisamine: suurendas kolonisatsiooni, vähendas liigirikkust
kui ühe puuliigi okkaid nüliti, läksid seda eelistanud seened üle teisele (männilt kuusele); kontrollalal kyllalt suur peremehe-eelistus
1.5*1.5*6 (n=10*4); biomass
genetite Cs sisaldus viljakehades ei erinenud




ülevaade, viited ülevaade, viited
sklerootsiumide arv
Cantharellus
Sphaerosporella, Laccaria, Pisolithus mood eCM pigem toitainetevaeses tingimuses, Wilcoxinale pole vahet (kolonis 95-99%); turbal sama hästi kui turba vermikuliidi segul v a Pisolithus. Taimekasvu ei mõj inokul ja kasv 20 näd
ECM sesoonsus suvaliselt
olireostusjäätmetel: inokuleeritud seente asendumine kohalikega kiire; ECM moondunud, eriti norkadel konkurentidel
eritaimlates ja eri-okaspuuliikidel väga erinev, Frankia-taimedel väga erinev, enne välja istutamist puudub
makromorf., potikasvatus
Wilcoxina Vrd kandseentega tundlik benomüülile; 
Sphaerosporella brunnea õhuke ECM enamusel puudel nii steriilses kui mittesteriilses (viletsam) kk-s 2.5 g/l Glc juures. Paks mantel Pinus ponderosa, Larix laricina; rakusisest kolonis polnud. Viitab tugevale tsellulolüütilisele ja fenooloksidaasi aktiivsusele
%koloniseeritud
x %koloniseeritud: parim kui kaevanduspinnasele lisatud turvast
seente toiteväärtus võrreldav köögiviljadega, enamus aminohappeid
Hebeloma vk tek vaid kui seen on puuga sümbioosis. Temp flukt ei mõj VK arvukust, ent mõj ilmumisaega. Külmashokk kontsentreerib VK prod ühele ajale
ülevaade
EcM ja AM kolonisatsioon ei erinenud metsas ja selektiivraie aladel kasel ja vahtral
toiteväärtus Zambia seentel: Zambezi aladel 39 söödavat seeneliiki, pms Cantharellus, Termitomyces, Lactarius, Amanita. Fenoloogia; madal valgusisaldus; suht kõrgem Termitomycesel ja Cantharellusel; olulised vitamiinide ja aminoh allikad. Hädapärane toit näljaajal
EcM kolonis sõltus fertiilsusest ja konkurentsist, aga mitte varjutamisest. Kuuse EcM moodustamist stimuleeris ja männil inhibeeris konkurente võõr-taimeliik
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
15N: eristuvad kõrrelised ja N fix liblikõielised. Puudel N fix liigid ei eristu EcM puudest ja AM puudest; Sarcodes ja Pterospora v kõrgete 15N väärtustega, Pyrola picta vahepealne kõigi ülejäänud puude ja Mhdega. Arctostaphylos madalad 15N väärtused nagu teistel puudel.
mantlirakkude pinna glükoproteiidid metallide sisujatena
liigisisene Zn taluvus varieeruv, ei sõltu Zn kontsentratsioonist kasvukohas; taime juurte arv ja ECM% väheneb Zn mõjul; taime Zn taluvus parem kui anatoomiline sobivus suurem, ei sõltu seene individuaalsest Zn-tolerantsusest. %koloniseeritud
Armillaria:2000a Armillaria sp; mutatsioonid
Laccaria bicolor: arv erinevate S238 isolaatide kaupasekundaarne h ploidsus, geenide kadumine kultiveerimise käigs %koloniseeritud vs kontaminant
veestress: Cenococcum kaotab vähem elektrolüüte juuretippudest kui Lactarius subdulcis
RT-PCR -eukalyptia ja Pisolithuse mükoriisas eukalypti DNA 2 päeva jooksul 70%, 7 päeva jooksul 20%
seenkomponent hõlmab ca 30% biomassist ja 80 rRNA transkriptidest 7 p vanuses ECMs. Kasv 0 -7 p lineaarneseenkomponent hõlmab ca 30% biomassist ja 80 rRNA tr skriptidest 7 p vanuses ECMs. Kasv 0 -7 p lineaarne
N, P kõrgem tammel kui on ECM vs AM. Cenoc ei soodusta N omastamist mullast vrd teiste seentega
EcM kolonisatsiooni mõjutab paiga ajalugu: sõltub seal varem kasvanud taimedest ja nende poolt mõjustatud mulla Abiootilistest omadustest, arv katioonidest ja huumusest. Varemkasvanud taimede efekt ei sõltunud taimede fülogen seostest
Inokuleerides Tomentella sp mittesteril potti Afzelia africanaga on kogu ECM kolonis suurem
Tomentella sp kolonis Afzeliat kiiremini kui Scleroderma. Scleroderma kolonis on madalam kui Tomentella oma koos inokuleerides
13C ülevaade glob: 13C fraktsioneerimine suurem troopikas ja eriti suurema vee kättesaadavuse korral
N saastudes ECM morfotüüpide arv väheneb
Arvavad, et lagunemisega C-sisaldus suureneb ja seega mikroobid eraldavad edasiseks lagundamiseks anorg N. Seetõttu toimub org-materjalisest selektiivne 14N eemaldamine ja orgaanika ise muutub 15N-rikkaks
PAH ja klorineeritud yhendite biodegr vamä (enamasti tugevam kui ECM sentel; taluvus palju suurem) ja ECM seente poolt (sümbioosis männiga); puhaskultuurid
Na mõjub seente kasvule ja mükoriisa tekkele suurtes kogustes halvasti, eriti Na-tsitraat %
Tuber melanosporum soodust 2 tamme liigi kasvu, ellujäämust, N, P omastamist ning leevendab veestressi (veepot keskpäeval positiivsem)
ECM kolonisatsioon suurem korgematel temperatuuridel
Paxillus, Suillus -eri tüvedel eri EMH ja risomorfide areng. Algul levivad hüüfilehvikud, hiljem isehõrenemine, risomorfid jämenevad. Variselaikude lisamine suurendas tugevasti mütseeli hulka ning selle fraktaalgeomeetrilisi näitajaid (äkki substraadi siledusest tingitud???)
xxx
saprotroofidel: võitlusstrateegiadfraktali  kaupa mõõtmine
PCB-70% ECM seeni lagundab; kottseened ja Rhizopogon mitte; teised samaväärsed Phanerochaetega
PLFA: mikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata heinamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhul
Rhizopogoniga suurem fotosüntees ja ohulohede juhtivus, madalam leheturgor; hebelomaga madalam lehe turgorkorgem lehe osmotne potentsiaal
 
Rhiz stimul taime fotosünteesi. Heb ja Rhiz suurendasid lehe osm pot. Teatud ajal päeval. Efekt polnud seotud parema taime toitumisega. Arv et suurenenud C-nõue põhj suurenenud FS
RAPD Laccaria bicolor; genetiline sidusus: palju väikeseid kromosoome
Cenococcum geophilum 8 geeni põhjal. Klaadisiseselt peab olema toimunud rekombinatsioon
Cenococcum: gpd, ITS, CgSSU intron: , mt SSU: kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral. Arv Cenoc => 3 tugevalt toetatud liiki, millel arv eri fpüsiol omadused; eri liigid samast proovist
ülevaade
mükoriisa eluiga k 3 kuud (30-240 päeva). Vananemine: mantel-kortex-HN-steel. Vananemine alusest tipu poole. Vakouliseerumine. Arv. Kaotab funktsionaalsuse kortexi vananemisega 1 kuu jooksul. .
varjutamine ja girdling mõj erinevalt suhkrute rohkusele lehtedes ja juurtes ning EcM surnud juurte ning koloniseeritusele ja BD-le
AM seened hoiavad õhulõhesid lahti ja lehe turgorit kõrgel
ECM ultrastruktuur: Suillus grevillei + 11 eri peremeest
ECM ultrastruktuur: Suillus grevillei eri peremeestel C külluses-tõrjumisreaktsioon
Pisolithus-Eucalyptus EcM 4, 7, 12, 21 päeval -eri mustrid. PILDID, SLAIDID
plotiti mitmete taimede juured kokku ja sealt juhuslik valik (tagab suure n plotis); %
Mullatüüpidel EcM kolonisats ja EcM sõltuvus Acacia holosericea on väga erinevad. Vaid koguN mõjutab EcM kolonis ja sedagi ü vähe. Suurem EcM kolonis stimuleerib noodulite teket Mullatüüpidel EcM kolonisats ja EcM sõltuvus Acacia holosericea on väga erinevad. Vaid koguN mõjutab EcM kolonis ja sedagi ü vähe. Suurem EcM kolonis stimuleerib noodulite teket
200 random/puu
14C liikumine noortesse vs vanadesse ECM vs non-ECM juuretippudesse ECM juuretipu eluiga mõõdetuna 3 vanuseklassis vs 14C allokatsioon: liigiti arinev, ent ECM juured pikema elueaga ja suurema C ga kui non-ECMvanuse järgi
hemitselluloosi>tselluloosi>okaste>humiinainete lagundamine ECMseente poolt %koloniseeritud
seentel arv et on mitokondriaalne konflikt emas-ja isas mitokondri ning tuuma vahel. See seletab kiiret liigiteket seentel
pruunmädaniku seened ja EcM seened on genoomika põhjal kaotanud suure osa lignotselluloosi lagundavatest ensüümidest ja oksidoreduktaasidest
10 ECM seent puhaskultuuris kõrge vs madal C, orgaaniline vs org+mineraalN; kasv, mineralisatsioon: eriliikidel varieerub. Julged interpretatsioonid 10 ECM seent puhaskultuuris kõrge vs madal C, orgaaniline vs org+mineraalN; kasv, mineralisatsioon: eriliikidel varieerub. Julged interpretatsioonid
CO2 ja O3 vs peremees ja mulla horisont:: Mullakiht ja peremees mõj koguseene-kooslust enim, CO2 ja O3 efekt marginaalne, arv mõj saproobe ja MR-seeni erinevalt
ECM vs AM: %koloniseeritud
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
tuleaseme-kottseente biotroofsus: Rhizina, Pyropyxis -tugevad patogeenid, mitmed on norgad patogeenid (Geopyxis carbonaria, Gyromitra infula; Tricharina praecox var. intermedia); sümptomiteta biotroofid (Anthracobia maurilabra, macrocystis; Trichophaea hemisphaerioides), paljud pole yldse biotroofid (Anthracobia macrocystis, Ascobolus carbonarius, Peziza echinospora, endocarpoides, petersii, praetervisa, tenacella, violacea, Pulvinula archeri, Scutellinia 3 spp, Trichophaea abundans). Sphaerosporella on ECM
Pezizales vs seemnete idanevus ja idandite ellujäämus vesiagaril: Seemnete idanevust inh Caloscypha fulgens. Idandeid kahjustasid Pyropyxis rubra, Rhizina undulata, Ascobolus carbonarius. Trichophaea abundans ja Anthracobia spp inh juure kasvu sporaadiliselt. Sphaerosporella tekitas teatud nakkussümptomeid idanditel, ent ei inh kasvu.
SIP mullas rikastatud tselluloosi lagundajatele. 12C domin kandseened; 13C domin pioneersed kottseened. Arv. Mullaproovi eraldamisega katkestati EcM jm kandseente sidemed.
kuusk ja kask www: 13C netotransport vaid 2%, sellestki pool juurtesse; kui algul andis kuusk 100% C seenele, siis hiljem vaid tühise osa ja sai 15N vastu ka vaid tühise osa. Mehhanism ebaselge
ergosterool ja konvertkoefitsent
13C: mullaorg ja juurte CO2 hingamise 13C mojutab enim ilmastik 1-4 paeva enne, mis naitab, et lagundamisel eralduv CO2 on suht tyhise osakaaluga, smas kui juurte ja seotud mikroobide hingamine holmab >65protsendi eralduvast CO2st
kitiin/ergosterool
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni bakterite hulk väheneb 100..500x; seentel 30..70x, algloomadel 500..1000 korda
ISSR ektomükoriisadele, SCAR marker ühele Suillus collinitus indiviidile. Suilluse genetid püsivad 1.5 a peale inokuleerimist
klonaalsetel taimedel küllalt suur geneetiline erinevus, popid koosn pea alati mitmetest genotüüpidest, mis täh, et üksikud popid rajatakse ikkagi sex levistega
15N fraktsioneerimine eri taimedel erinev ning soltub suuresti N-allikast ja mykoriissustasemest. Pohl suudab N saada aminohapetest ka nonMR olles; Eriti tugev diskrimin nitraadi 15N -arv, et mida tugevam on looduses 15N diskr, seda suurem osakaal on nitraadil; Transport labi EcM seene voib muuta tublisti d15N; Arv erikoidse MR seened transpordivad taime madala 15N sisaldusega N kui neid kasvatatakse NO3 voi GLU




liigisisene varieeruvus r=5*10(n=2*5); makromorf ITS põhjal; 1 proovist random 1 m juuri
Tomentellopsis, Piloderma ja Paxillus on võimelised kasvama läbi mittesteriilse metsahuumuse ja nakatama mändi; Suillus pole. pH otimum nakatamiseks Tomentellopisis 4.5..6; Paxillus 4.5..5.5. Optimum teravam lupjamisel kui tuha puistamisel
%koloniseeritud, RFLP
15N mullas: erinevad mullaühendid on eri rikastatusega nii mullas kui ka taimekudedes, ent mineraal-N puhul võib see tugevasti kõikuda; NO3 üldiselt rikastatuim, sest senitrif käigus produkt vaesustub; spets ühendite isot mõõtmine on mitte-usaldusväärne; rikastumine mööda mullaprofiili, kuna põhja kuhjub7uhutakse rikastunud org-aine
uurea kogunemine Terfezia viljakehadesse, nitraadi reduktaasi suurem aktiivsus hüüfides
heterosügootsuse allikate vahel vahe tegemine peale pudelikaelu ja kitsaskohti: pidev migratsioon vs järguline; pop jaotus alapop-deks vs mitte
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
taime juurtest tulev C indutseerib AM-seentes geeniekspressiooni ja N ülesvõttu; mujalt tulev C ei indutseeri
IGS RFLP meetod geneti määramiseks ECMs
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus
Real-time PCR monel juhul mittesteriilne muld inhibeerib vrd steriilse mullaga
ECM seentel mikrokosmosesris morfide kasv
lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P lehis vs mänd: Suillus spp. 32P ja 14C ülekanne. Mänd kui juhuperemees kaotab palju C, ent saab vähe P%koloniseeritud
inkompatibiilne ECM annab 2 -4 korda vähem C ja 50 korda vähem P
early vs late stage: vs mulla juurkontaktide läbilõikamine.Isoleerimata kase seemikutel Lact pubescens, L glyciosmus, Leccinum sagedasem; isoleeritutel Laccaria, Inocybe, unkn1 ja Unkn2 sagedasemad. Arv mitte-isol sagedasemad kolonis risomorfidest ja mütseelist kui isol-tute kolonis eostega
%koloniseeritud
raskemetallide mõju AM seentele, ECM seentele , ErM seentele ja saproobidele. Mõjumisviisid, ülesaamisviisid, resistentsed tüved; melaniini ja kitiini tähtis roll detoksifitseerimisel. Raskemet mõj ka seenekolooniate kuju ja strateegiat. Arv EcM seente kasutamine koos taimedega on v paljutõutav bioremediatsioonis
Cladosporidium ja Aureobasidium sisaldavad kuni 30% melaniini ning seovad edukalt Cu, Cd, eriti eri saviosakeste manulusel
Terfezia arenaria, claveryi, Tirmania pinoyi sünt Helianthemumil. Taimekasv ja EcM vs rakusisene endoMR sõltus substraadi toitaineterikkusest; alati ilma mantlita; polüspoorne inokul tekitas vaid VK-algmeid
risomorfide struktuur eriliikidel väga pohjalikult. Tsentraalne paks hüüf tühjeneb, umbritsevad peenemad hüüfid väga paksu seinaga ja kaetud glükoproteiididega. Ümbr. hüüfides väga palju mitokondreif ja P-vakuoole, tsentraalhüüf ei kanna P
%kolonisatsioon korreleerus pos koguP, pH, lahustN, vahtral ka K, Fe, %orgaanika, lahustP
EcM seened reageerivad positiivselt biomassi tootlikkuse ja hingamisega CO2 konts tõusule. Efekt erineb tüveti eri liikidest EcM seened reageerivad positiivselt biomassi tootlikkuse ja hingamisega CO2 konts tõusule. Efekt erineb tüveti eri liikidest
enamus EcM seeni reageerivad positiivselt C/N vahe suurenemisele hingamisega, eksudats, biomassiga, C-tarbimise efektiiivsusega, N omastamisega. Erandiks Amanita muscaria, Piloderma sppena us EcM seeni reageerivad positiivselt C/N vahe suurenemisele hingamisega, eksudats, biomassiga, C-tarbimise efektiiivsusega, N omastamisega. Erandiks Amanita muscaria, Piloderma spp
r=1,4*O (n=5*3*3*3*3*2+2*45)
Zn ja Cd akumuleeruvad pms seenmantli, hartigi vorgustiku ja juure korteksirakkude rakuseinas
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks Pseud monas fluorescens: genot übid mükori sas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mük riisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), par m P lahustamine, rohke  siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
r=2*12; %koloniseeritud 100 juhuslikust
spooride idanemine
Cd: vähendas koigii organismide hulka, tuhk neutraliseeris cd efekti, tuhk suurendas hingamist 2x, Cd vähendas eriti seente osakaalu ja suurendas aktinomütseetide oma.
lehekõdu lagundamine ja veesisaldus suurenes, hüüfide koguhulk vähenes kui mükoriissed juured lõigati läbi: 
iprodioon vähendab taimede kasvu primaarsuktsessioonilisels aimekoosluses
seente viljumine, eriti saproobidel ja EcM lehtpuude seentel on nihkunud nii varasemaks kui ka hilisemaks
veestress vs ECM: ülevaade -hormoonid, transpir reguleerimine, Cenoc -füüsiline kaitse, vee omastamine pooridest, kaudselt muude mineraalainete läbi, VIITED
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
%koloniseeritud parim aktiivmuda jääkidel vrd metsamulla ja kontrolliga
r=5*25(n=20)+mfg lisaproovid sügavamalt
Nitrifikatsioon mõjutab tugevasti pos d15N lehtedes ja lehed-muld. AM ja EcM puud sarn väärtustega 
. monokaarüonid kasvavad kiiremini NO3 ja NH4-rikastel söötmetel, aeglasemini PO4-vaesel söötmel. Väga suur varieeruvus.
15N puudel, puhmastel, rohunditel ja seentel. Lehtede tase sõltub positsioonist tüves, EcM seentes kõrgem kui taimedes. N ülesvõtt puudel toimub orgaanikakihist pms, sõltumata juurte levikust. SAPROD: Mycena, Rhodocollybia asema, Cystoderma
15N korgem rohumaade mullas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhidee>muud taimed>muld; Epipactis ja Cephalanthera (nagu Mykohet taimed) omasid d15N ja d13C suuremaid vaartusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanthera olid nagu muud taimed; Ophrys omas vahepealseid vaartusi; Mitmed orhideed said palju N seene kaudu, teised mitte; Cephalanthera, listera ja arv ka Epipactis saavad palju C seene kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poogikus); Arv et eri taimede 15N soltub erityypi mykoriisadest; 
1 per puu
herbivoorid vähendavad AM ja ektomükoriisa kolonisatsiooni; AM ja ECM vähendavad lehtede kahjustusi. Taimede varuianete kas ja fotosünteesi regul puhverdavad
herbivoorne stress vähendab, mõju üle 1 aasta. Taime prioriteet on sex paljunemine ECM moodustamise üle. %koloniseeritud
Thelephora, Laccaria omavad vedelkultuuris väga piiratud naftaleeni degradeerimise aktiivsust lagunematuteks vaheproduktideks, samas kui Lactarius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon ei lagunda sedagi. Fluoreeni ja püreeni ei lagunda ükski. ECM männi juuresolek aeglustab fluoreeni degradats arv Gadgili efekti, mitte niiskuse vähenemise tõttu nagu Koide2003 pakub
Heterobasidion vs Trichoderma-oluline roll antibiootikumidel eriti happelises keskkonnas
kasv agaril: earlystage vs latestage erisuhkrukontsentratsioonid
mittesobilik MR: maasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus paiguti tungisid läbi tanniniseerunud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud suridmaasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus p iguti tungisid läbi tanninisee unud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud surid
bakterid, seened, AM-seened; 18S RT-PCR+DGGE + klasteranalüüs. Polnud olulisi erinevusi aastaajati ega eri pestitsiidide kasutamisega
anastomoseerumine: selle eeldused, geenid, tähtsus füsioloogias; somaatiline sobivusana t m seerumine: selle eeldused, geenid, tähtsus füsioloogias; somaatiline sobivus
Ceratobasidiales: parentesoom perforeeritud, Sebacina vermifera: mitteperfor parenthesoom
13C: puidulagundaja seened on 4 promilli keskm rikastunud vrd puiduga; Kitiin on 2 promilli rikastunud vrd tselluloosiga; Arv kandseened eelistatult metabolis 12C samas kui 13C laheb polymeeridesse. Lagundatud ligniin on u 3,5 -4 promilli 15N vaesem kui lagundatud tselluloos. Kogu seene ja kitiini 13C muster sama
Cortinariust ei saa RFLP põhjal eristada. ITS vähe divergeerunud, ent mtLSU annab hoopis paremaid tulemusi. Paljudel seentel suure liigisisene varieeruvus
seened on palju tugevamad NO3-imejad kui taimed madala NO3-juures. NO3-transferaas: seenel alati aktiivne
mullaorgaanika ei koosne mitte niivõrd ligniinijääkidest, kui mükoriissete seente hüüfijääkidest, mis ei lagune. 
lepal: vaid Alpova normaalse Hartigi vorgustikuga; teised mittespets seened koloniseerisid väga vähe ja hartigi vorgustik vaid osaline. Teistest koloniseerisid kiirekasvulisimad.lepal: h rtigi vor ustik ja ECM arv
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
madaldatud temperatuur inhibeerib potis viljakehade teketmadaldatud temperatuur ja väetamine inhibeerivad potis viljakehade teket; lühendatud päev stimuleerib. Korreleerub taime kasvu seiskumisega. Väike, ebaselge mõju ka peremeestaimel
Lactarius deliciosus, L. Sanguifluus, Pisolithus, Rhizopogon, Suillus spp. Lact sp paiguti suurendavad mändide kõrgust. Üldiselt vahet pole eostega ja mütseeliga inokuleerimisel; vahest eostega parem L delic. Substraadina turvas+vermikuliit parem kui kompostitud männikoor. Kasv plastkonteinerites
%koloniseeritud, morfotüübid
r=2,5*15 eri horisondid (n=72+48); arv morfotüübiti, alla 5 jäeti välja
juurte vertik jaotus: kuusk > pöök > tamm; samas toitainete saamises sügavalt mullast need puud üksteisest ei erine, kuigi tammel min-mullas v palju juuri
juuretippude arv, %; vs CO2; hüüfi kogupikkus
viljakehade alt
Meliniomyces bicolorist eraldatud isolaat ja 2 Mel variablis isolaati on suutelised taimest seende transportima 13C ja seenest Vacciniumisse 15N. EcM-isolaat suurendas ainsana taime 13C fikseerimist
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
matid matid: %kaetud
Mycocosm portaal seente genoomide analüüsiks
1,5a puud, r=1*10 (n=2*7*3); makromorf, biom, RFLP, 3 eri sekventsi
veestressi vastu ei aita silikoon ega antitranspirant
Rhizopogoni 2 liigi populatsioonide geneetiline distants suureneb kaugusega
RFLP-põhised probed DSE (Phialocephala, tüüp1) populatsioonigeneetika uurimiseks. Phialocephalal kõrge polümorfism (Nei indeks), tüüp1-l madalam. Samad RFLP-probed ei andnud tulemusi teistel Phialocephala liikidel
Phialocephala: ITS vs RFLP vs ISSR: P fortinii on kompleksliik koosn 4 mikroliigist, mis võivad olla koos samal juurefragmendil. Arv et toimub mikroliigi sisene rekomb, aga liigivah mitte. ITS oli vahetegemisel vilets, muud regioonid andsid ühesuguse hea tulemuse
Tricholoma populinum ja Tr. Scalpturatum haava istandikes Prantsusmaal. Iga-aastase üleujutusega aladel v palju väikeseid ja geneet v sarnaseid geneteid; häiringuteta alal v suured (>10 m populinum ja >6m scalpt) ja geneet erinevad genetid. Aastane geneti kasv 0,35m. Scalpturatumil 2 erinevat isendite rühma, mis arv olevat krüpt liigid. Genetite eristamisel RAPD 2x efektiivsem kui ISSR ja >10x efektiivsem kui IGS2-RFLP. Samad genetid tuvastati mitmel eri aastal mõl liigil mõl kasvukohast
matsutake: IGS1 -1 dominantne alleel Jaapanis ja 4-5 haruldast
x klasside kaupa laboris
Hebeloma puhul viljakehad näitavad hästi mütseeli asukohta; peale viljakehade kadumist ühe aasta jooksul on kadunud ka mütseel; seal kus viljakehi pole, pole ka mütseelikompetitiivne PCR: Hebeloma puhul vilja ehad näit vad hästi mütseeli asukohta; peale viljakehade kadumist ühe aasta jooksul on kadunud ka mütseel; seal kus viljakehi pole, pole ka mütseelikompetitiivne PCR: Heb loma puhul viljakehad näita ad häs i müts eli asukohta; peale viljakeh de kadumist ühe asta jooksul on kadunud ka müts el; seal kus viljakehi po e, pole ka mütseeli
Hebeloma cylindrosporum: mõni aastaHebeloma sp: IGS2.1 väga muutlik võrreldes muuga
koloonia ligikaudne mõõde10*10*10: EMH
Daldinia loculata: eripuudel eriisendid, samal puul enamasti sama isend. 3 geeni sekveneerimine ja alleelid. Paariline enamasti koniid ja väga lähedalt
IGS RFLP meetod geneti määramiseks ECMs
N ühendite omastamine Hebeloma cyl poolt. Parimad Gln, Glu, Ser, Gly, uurea, Ala, NH4. NO3 keskpärane. Oluline aja efekt. Eri monokaarüonitel eri N ühendite omastamisef erinev. Aminoh omastatavus korreleerus, ent mitte valkudega (BSA, zelatiin). Kokkupandud dikaarüonitel samade ainete omastatavus vahepealne. Kooseksisteerivatel metsikutel dikaarüonidel samuti paiguti üsna erinev N ühendite omastavusvõime
ergosterool
Tuber melanosporum: EcM seenmantel vs Hartigi v; HN-s pms transportergeenid ülesreguleeritud
palju suurem kolonisatsioon ECM seente poolt tuhas kui min-mullasmeshbag+liiv vs tuhk; tuhas seente-bakterite PLFA vahekord suurem kui normaalselt
juurtega inokul ebatsuuga istikud: lepp ja Calamagrostis -minimaalne, v üksikud Wilcoxina ja DSE; ebatsuuga, leesikas, kask ja paju suurimad
raiesmikul, juuretippudel r=2,5* 30 (n=684) 200 juhuslikku tippu
taim
Tuber, Boletus edulis, Tricholoma matsutake: kultiveerimine, VIITED
15N: muld sõltub pms pos latituudist; lehed negatiivselt sademete hulgast; mulla ja lehtede d15N oli nõrgalt pos seotud (r=0.39)
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
EcM inokul ei muutnud tugevasti väetatud eukalüptil ülesvõetud d15N profiili, sest ARV liiga palju min-aineid ja taim sai ise kätte. Ricinuse d15N on u 1promilli võrra mafalam kui NM taimel arv seetõttu , et transpiratsioonivoog AM taimel suurem ja 
15N Keenia savannides: eri taimed ei eristu; arv et vee kattesaadavus mojutab oluliselt 15N rohkust ja mustrilisust nii mullas kui taimedes
Suilluse agrobacterium-transformatsioon
biogeograafia: tuumamarkerid annavad rohkem ja laialdasemaid voimalusi kui mt-markerid
xxx metallide tundlikkus vs metallid
Zc, Cd eritasemed, vs risti-koloniseerimine, kriitika %koloniseeritud %vs eri Cd Zn tase
r=5*30, eri horisondid; aktiivsete juuretippude arv
nitrogenaasi aktiivsus mädanevates eluspuudes: eriseened eri puudel erinevalt; mõjutab pos niiskus, temp
r=5*38 (horisonditi; n=70)
pH, niiskus, temperatuur kui kofaktorid r=5*38 (horisonditi; n=486)
koguhulk puul
14C ligniini ja poly-koniferüülalkoholi lagundamine ErM seentel tugev vrd ECM seentega
Chosenia (Salicaceae) mood EcM ja vähe AM JPN-s. EcM rohkem kuival rähkpinnasel vrd niiske üleuj pinnaga. Salix sachalinensisel EcM mõl pool. Mõl liigid jagasid sama 4 MR-tüüpi, millest väh 2 kandseened ja 1 Cenoc
kaseseemikute istutamine erimuldadele: igal mullal erinevad seened, mullal kus kaski polnud, ecM kolonisatsioon madalaim kaseseemikute istutamine erimuldadele: igal mullal erinevad seened, mullal kus kaski polnud, ecM kolonisatsioon madalaim
%koloniseeritud
ja DS: %koloniseeritud
ECM seente kasv palmitaadi, oleaadi, trioleiini, linooli ja linoleeni peal: vähene ja varieeruv
15NO3 kandub 1 kuu jooksul üle märgistatud mändidelt teistele EcM ja AM taimedele, er. Üheaastastele taimedele, +-võrdsel kujul. Arv läbib suur osa 15N läbi mulla toiduahelate
Pisolithus vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt sama
N liikumine Eukalüptist kasuariini sõltub suurel määral nii mükoriissest kolonisatsioonist kui kiirikbakterite olemasolust. Voog on kasuariini arv seetõttu, et tal on suurem N vajadus
seeneniidistiku modulaarsus, ühendused, transport, signalisatsioon: ylevaade
Pax invo: peremehe-spets ei sõltu krüpt liigist ega kultiveerimise ajast. Tõen käituvad isolaadid looduses teisiti
AM kolonisatsioon teelehel , aga mitte ECM kolonisatsioon kuusel ja pöögil, kõrgem suure taimede BD korral. Looduslikul maa taastumisel ECM ja AM kolonis kõrgem kui külvamisel. Inokul metsamullaga ei suurendanud kolonis
Laccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüsLaccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüs
13C liigub eri ECM-seeneliikidesse erinevalt: Pilodermasse tunduvalt vähem kui muudesse. 13C liikus iseseisvalt mullahorisontidest
makromorf, RFLP
14C: männil mullahingamine kulmin 26-60 h pärast söötmist. Suillus varieg kohalolek stimul mullahingamist, mis kompens kõrgemat FS-aktiivsust
EcM kolonis Cenococcumiga korrel taime kasvu ja P omastamisega
EmH hinnang ja kasv sõltub mulla struktuurist. Liivas 4x vähem ergosterooli kui looduslikus mullas ja väetamise efekt ergost-le vastupidineEmH hinnang j kasv sõltub mull  struktuurist. Liivas 4x vähem ergosterooli kui looduslikus mullas ja väe amise efekt ergost-le vastupidine
13C ja 15N metaanalüüs toetab, et saproobid ja EM seened erinevad 13C ja 15N poolest. C erinevused tulenevad eri substraatidest. N erinevused arv eri N allikatest ja translokatsioonist. Seavad kahtluse all ainult 13C ja 15N põhjal seente troofsuse määramise.
15N fraktsioneerimine toimub seentes pms NH4+ ioonide selektiivses või mitteselektiivses kasutamises vrd nitraadi ja org N-ga. D15N sama seene piires korreleerub biomassiga ja söötmes kogu N kasutamisega. Arv seente kasvades läheb osa assimil N söötmesse tagasi ja reassimil, mis muudab täpse D15N interpret keerukaks
13C fraktsioneerimine saproobidel soltub kasvufaasist: P1 -13C rikastumine, P2 13C diskrimin. Arv et see soltub C omastamisest erinevate C kanalite kaudu, mis lylitatakse sisse eri kasvufaasis. . Arv, et loodusest korjatud seeneproovidega tuleb alati kaasa votta tykike substraati.
mt, nu LSU, SSU tähelepanu pööratud resupinaatsetele seentele, palju vigu
Grupp I intron; hibbett arvab, et on toimunud horisontaalne ylekanne
Ceratobasidium bicorne -1-tuumaline Rhizoctonia: tõen homotallism, sageli tek 2-4 tuumsed eosed, mis on aeglasema kasvuga; eoste ristumine palju harvem kui võiks homotalse liigi puhul eeldada; arv lisaks muud mehanismid
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Collembola eelistab mõnda ECM seent teisele, eriti meeldib Rhizoctonia
Seene kolonisatsioon vähendas lehe 15N 0.5-3.5 promilli, sõltuvalt kas nitraadist või ammooniumist. EcM tippude 15N suurenes0-2.3 promilli. EcM kol ja %N korreleerusid 15Nga juuretippudes. Seened, millle NO3 omastamise efektiivsus on erinev, annavad taimele ja saavad ise erineva isotoobiväärtuse
Suillus ja Thelephora mõjutavad erinevalt d15N akumuleerumist taimesse vrd mittekoloniseeritud taimega, taimeosade, seene ja mükoriisa jagamine taimeks ja seeneks 15N mustri alusel
Veestress: N ühendite konts mullas mõjutab taimede veekasutusefektiivsust. Suur transpireerimine on sageli seotud mitte kõrgendatud CO2 vajadusega kui hoopis mineraalainete kattesaamisega mullalahusest; Arv, et EcM seened suudavad oluliselt parandada taime veemajandust läbi selle, et annavad mineraalaineid
15N Tundras: seened transpordivad 15N vaeseid ühendeid taimesse ja ise rikastuvad 15N poolest; NM taimedel 15N sama mis mulla toitainetel. 61-86% N tuleb tundra taimedesse EcM seente kaudu
13C: kliimamuutuste CO2 eksperimentides saproobid vaesustuvad rohkem kui EcM seened, sest sapr kasut vana C. Cort ja Inoc kasut sügavamast mullast C ja N; Russ ja Lact kasut uuemat C ja N kõdust; EcM seentel kuni 12% kogu-C-st ja 50% valkude C-st pärineb mullast
15N taimedes,mullas globaalselt, lokaalselt: ülevaade. NH4 v NO3 suht 15N muster sõltub nitrif ja denitrif tähtsusest
15N: EcM ja saproobid sama mustriga otse liustiku serval. Arv. Peremehe-spets liigid suudavad rohkem N peremehele anda (siin pm-spets korreleerub risomorfilisusega ja ka taksonoomiaga. Taimede 15N on liustiku servast kaugenedes u 4promilli kõrgem. Seletavad seda suurema kasuga EcM seentelt
15N mullaprofiilis: EcM metsa mullas suurem vahe kui AM mullas - arv seened sügavamal mullas põhj 15N rikastumist; häiringud ja makrofauna vähendavad vahel erinevusi; savimullad on rikastunud 15N-ga vrd liiv ja silt-mullad; arv et ECM ja AM seentel on 15N frakts sarnasel printsiibil;  
15N: viljakehades seletab jala ja kübara erinevusi hüdrofoobsusega: hüdrofoobsetel on selgelt erinevamad mustrid, sest niidistikus rohkem kitiini; samaaegselt kõrge 13C ja 15N näitab, et Vkde valgus on mõlema poolest kõrged; 13C-d mõj arv lipiidide muster; 
Saprotroofid saavad suure osa C-st otse agarist, mistõttu soovit kasutada vedelkultuuri. Ka puhaskultuurides erinesid seened 15N poolest. Russulaceaediskrimineerivad 15N arv omastamisel substraadist
14C: arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps
ektomükoriissuse määramine isotoopidega
14C põhjal ligniini ei kasuta seened energiaallikaks, vaid lagundavad selleks, et tselluloosi ja muid C-ühendeid paremini kätte saada. Seentes kitiini ja proteiini osakaal mõjutab kõvasti 15N väärtust, sest kitiin on 10promilli vaesem kui prot. EcM seened arv transpordivad 15N-vaeseid aminohappeid taimedesse, ise rikastudes 15N-ga; 
Koguprimaarproduktsioonist läheb taimedel maa-alla 27-68%, seentesse 1-21%. Allokatsioon EcM seentesse sõltub v tugevasti allok maa alla. Väidet kõik looduslikud uuringud on allokats EcMi ülehinnanud (15-21%)
15N: kuuse väga suur 15N varieeruvus sõltub arv kasvukohast ja sõltuvusest EcM sümbiontidest
madalad 15N väärtused EcM seentel näitavad arv võimet lagund proteiine; isotoobimustrid arktika taimedel: EcM ja erikoidse MR taimedel neg, AM taimedel ja NM taimedel pos d15N. Vasturääkiv
15N ja 13C toiduahelates. 15N ülespoole rohkem keskm 3.8 promilli, 13C rikastumine vaid 2-l esimesel lülil (selgrootuteni) 5st
mükoriisa mõju on eriti tugev siis kui N/P suhe on kõrge (P limiteerib), sõltuvalt taime funktsionaalsest rühmast, mittesteriilsetes tingimustes ja kompleksse inokulumi korral. MR tüüp, seeneperek mõju väike
ECM seente biodiversiteeti võib ülal hoida juurte "teadlik" selektiivne suretamine juhul kui ECM seened on erineva konkurentsivõime ning kasulikkusega. See aitab vältida ka arengut parasitismiks. Mudel.
EcM seentel pole täheldatud indiviidi-põhist adapteerumist
Rhizopogoni liigid ja männiliigid Californias ei ole spetsiifilised allo-ja sünpatrilisuse seisukohast; Inokul mändide kasv kiirem ja EcM kolonis väiksem lõunapoolsetel liikidel ja pop-del. Rhizopogoni liigid ja männiliigid Californias ei ole spetsiifilised allo-ja sünpatrilisuse seisukohast; Inokul mändide kasv kiirem ja EcM kolonis väiksem lõunapoolsetel liikidel ja pop-del. 
mineraalide lagundamine E-horisseenehüüfide poolt on suurem madalama mullatoitainete sisald aladel ja korreleerub ECM tippude arvuga ning EMH ohtrusega O-horisondis
kivimiproovid seenehyyfidega. Erivanused. Mida vanemad, seda rohkem hüüfe.
puud investeerivad maa alla augustis 6 x rohkem kui juunis; augustis EcMdmood 39% mikroobsest biomassist mullas; seente viljakehadesse jõuab C 3-4 p pärast 13C rikastamist, mis tähendab et primordiumid saavad uue C-süsti arenguks, mitte ei kasva vanast rasvast; 
Korupis ja Zambias EcM ja AM puud ei erine 15N poolest. Uapaca lehestikus 15N väiksem kui caesalp all ja arv N transform teistsugune Uapaca all kui mujal. Korupi kohta stabiilsed isotoobid räägivad vastu, et EcM pole siiski olulisemad kui AM seened P omastamisel
15N diskrimineerimine soltub N kogusest. Risomorfid rikastuvad 15N rohkem kui puud. Mida suurem on seene osakaal juures, seda suurem on 15N. Arv, et N transport labi HN ei moj iseenesest fraktsion.NO3 ja NH4 diskrimin erinevalt. 
15N Euroopa metsades, vs N vaetamine; vaetamata aldel tugev 15N kyllastumine sygavamal mullas. Koigi taimede (EcM, ErM, AM) juurte 15N sisald kasvab sygavuti yhepalju, aga palju vahem vorreldes mullaga; Selet mulla proffili d15N sellega, et sygavamal seentest parinev mittelagun N yhendid; seentest taimedesse laheb pigem 14N. Arv vaetatud metsades N kyllastus pohj juurte suuremat 15N kui mullas; mykoriisad on 1.7-2 promilli 15N rikkamad kui mitteMR juured => seenmaterjal on 3-11 promilli enam rikastunud vrd taimega. Arv et taimedevah erinevused tulenevad pigem juurdumissyg kui eri N yh kasutamisest
75% juurtesse saadetud süsinikust hingatakse ise või sümbiontide kaasabil välja, 25% läheb kasvuks
mulla hingamine ja ECM seente viljakehade biomass väheneb drastiliselt puude koorimisega, 
Uapaca , Monotes (Dipterocarpaceae) ja osad Caesalpinoideae on ECM Tansaanias
ECM taimed ida-aafrika savannis: Caesalpinaceae, ülevaade.
15N taimede AM vs ECM staatuse hindamiseks. Frankia ei tee vahet
15N fraktsioneerimine mullas, seentes ja taimedes. Frakts er NH4><NH3, NH4 lendumine, nitrifikatsioon, denitrifikats, metabolism; Vâidet mullas domin mittekattes N, mis annab 15N osakaalu ja see aja jooksul ai muutu. Labiilne N muutub, aga seda on vahe; Sygaval mullas d15N rohkem kui pinnal arv varise tottu ja kitiini tottu; vananedes ja madanedes NH4 lendub, pohjustades 15N sisalduse kasvu; isotoopide jargi ei tohi vaita, et eri taimed saavad mullast eri yhendeid, pigem on tegu erineva juurdumissygavusega; N2 fikseerivatel taimedel pakub 5 promillist vehet kui kriteeriumi; tuleb valida oiged taustaliigid; 
Grupp I intronite horisontaalne ylekanne kottseentel toen viiruste kaasabil
ECM ja VK Paxillus erinevad isolaadid inokuleeritud tammedel ja pöökidel: eri-isolaadid koloniseerivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseerib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovad ECM ja VK Paxillus erinevad isolaadid inokuleeritud tammedel ja pöökidel: eri-isolaadid koloniseerivad tamme ja pööki; 10st inokulandist vaid üks koloniseerib; ECM langeb kokku viljakehadega; kasvuhoonest avamaale istutades peaaegu kõik kaovad
terved (mitte aga lõigatud) juuretipud eritavad keemilisi ühendeid, mis stimuleerivad vaid sobivate ECM-seente kasvu nende suunas
kvalitatiivne
adekvaatsem: igast proovist kindel arv juuretippe
ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaalas väike, vaid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide kompleks, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%
NaCl -soolatolerantsed Paxilluse eri tüved käituvad erinevalt: üks võtab soola üles ja säilitab selle kõrvalt funktsiooni; teine ei võta soola üles ja elab ka edasi
hübriidid Flammulina liikidel: ITS1 ühelt vanemalt ja ITS2 teiselt vanemalt. Mõl alleelid samamoodi
Ramaria LSU mitu eri alleeli eri pikkusega (1-bp polümorfism)
%koloniseeritud
liigisisesed ja liikidevahelised erinevused vastavalt pHle: biomass
Pyrola rotundifolia: varjus vs valguses kasvamine ei mojuta taime kasvu; kasv väga aeglane väljakaevatud ja ümberistutatud taimedel. Looduslikus kohas koikjl ymber paju. Lepa juures ei kasva. Leiavad, et Pyrolate hea kasv pea täielikus varjus ei seletu millegagi, ent pakuvad 1. C kandmist mööda risoome; 2. v aktiivn FS suvel; 3. "mükoriisa abi"
varase staadiumi seened nakatavad perem taimi ilma lisa Glc sootmes, samas kui hilise st saaned tahavad lisa-Glc ja sel juhul voivad nakatada ka mitte-peremeestaimi. Cenoc isolaat nakatas okaspuid, aga mitte yhtki lehtpuud. Kui lisada liiga palju Glc, on taime kasv inhib arv seente eritatud pigmentide tottu
kultuuris EcM kandseened ei tooda koniide; Limacella NM toodab
ülevaade 13C ja 15N: taimedes CO2 diskrimin pms Rubiscos, mõj õhulõhede juhtivus, assimil-kiirus; maapinna lähedal CO2 võetakse respireeritud molekulidest - seetõttu madalam; 13C rohkem sügaval mullas; 15N troopikas 6.5 võrra kõrgem kui temp - N tsükkel troopikas avatum; Arv. et top-predaatorite 13C annab märku maa-aluste ja maapealsete ökol suhete tugevusest; 
Tuber spp: aeglane kasv, kipuvad kõngema, statistika kultuuritunnuste põhjal
Pineerliikide (Inocybe, Laccaria) ja Hebeloma eosed idanevad kergesti Salixi juurtel; Russula ja Cortinarius ja Inocybe dulcamara mitte. Idanemine hea ka 1 kuu möödudes, ent 1 aasta pärast vilets. II staadiumi seentel juba kuuga idanemine kehv ja aasta pärast ei idanenud enam. Arv, et suurte puude keemia ja varase staadiumi seente mütseel võib paremini mõjuda hilise staadiumi seente idanevusele; 48% mõju idanemisele oli puu genotüübil ja oluline roll ka seene viljakeha-indiviidil 
N fikseerimise geenid ja geeniekspressioon Suillus variegatuse ektodes, mis korjatud lagupuidu alt
arv et AM-süsteemis C-liikumine taimest taime üldiselt ei toimi. Pettus võib olla, et osad taimed panustavad üh süsteemi vähem, anastomoseeruvad hüüfid võimaldavad efektiivsemalt toitaineid transada ja stimul signalisatsiooni
veestress: mulla veesisaldus üldiselt väiksem preerias kui metsas; koikuvam kui vosas ja metsas, tugev aastaajaline fluktuatsioon
SCAR praimerite konstrueerimine EST andmebaasi põhjal Hebeloma cylindrosporumile. 6 markerit suudavad eristada 10/12 monokarüootsest eri VK saadud kultuuridest. Samad markerid sobivad ka teistele Hebeloma liikidele, ent mitte nii hästi
Cenococcumi respiratsioon ECMst madalatel veepotentsiaalidel kõrgem kui Lactariusel
ülevaade
13C kandub juurtes vaid 4-5 meetri kaugusele puutüvest; kaugemale ei ulatu. Peenjuurte eluiga keskm 4.5 a
parasitism…mutualism 
PAH biodegr on risosfääris kiirem kui bulk mulllas, ent MR hüüfide olemasolu inhibeerib lagunemist, arv MR seened võtavad ära lagundajatele vajalikud mineraalained
org-happed metallide sidumiseks. Oksalaat võetakse rakku sisse
200 random ECM
32P sisaldus ECM taimedes suurem vrd non-MR taimedega
15N: EcM seeneliikidel v erinev N-ühendite ülesvõtmisvõime - suurem (Wilcoxina) või väiksem (Cenoc) vrd NM juurtega. Puudus EcM seeneliikide ja ühendite vah interaktsioon EcM kolonis korrel biomassiga
Wilcoxina koloniseeritud kuuse seemikute 15N omastamine ja kasv on suurem kui Amphinema = DSE = kontroll ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
vs lämmastikväetis r=2,8*5(n=20*2)+1 cm3 random; random 4 tüübist: RFLP
r=1,4*15 (n=5*4*2); frekvents
10*10*8 (n=3*5); random 25/n
termiidid valivad ränimineraale oma kodade ehituseks ning suurendavad mineraalide paisuvust
Pseudomonas bakterite tüvede rikkus ja geneet erinevused suurendavad koosluse funktsionaalset erinevust ja teise bakteriliigi kasvu inhibitsiooni ning kasvu komplekssel toiduallikal. Lihtsal toidul liigirikkus inhibeeris v polnud oluline. Arv et antagonistlikud interakts domin liigirikkas keskkonnas kus tüved on geneet sarnased ja ressurss on lihtne, ent komplementaarsus pääseb domineerima kui ressurss on kompleksne ja geneetiline erinevus tüvede vahel suur
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: N sisald albiinodel suurem, D15N korgem kui muudel taimedel, arv saab osa C ja N Thelephora sp1lt, millel on juurtega sama ja lehtedest 2-3 yh vaiksem D15N (sama mis Trudell, 2003). Albiinod on taiesti seentest soltuvad ja roh miksotroofid saavad 48,7 protsenti Cst seentelt; arv albiinode vahene fitness esialgu takistab nende laia levikut ja www funktsioneerimist
N2 fikseerimine suurem org-mullas kui min-mullas. Eriti suur mulla kõdupuidus. Min-muld siiski tähtis, sest massina on seda palju
eksudeerivad nii juured kui AMF hüüfid. Osakaalu raske hinnata
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
%koloniseeritud morfotüübiti
Heterobasidion annosum cDNA rmtk: geenidel vähe sarnasust, ylesreguleeritud tsütokroom 450 geen, superoksiidi dismutaas, väga vähe olulisi muutusi puhaskultuuris vs 48h infektsioonistaadiumis seene vahel
Thelephora terrestrise mõju on eri Pinus contorta semneperekondadele erinev nii taimede biomassi kui EcM kolonis osas Thelephora terrestrise mõju on eri Pinus contorta semneperekondadele erinev nii taimede biomassi kui EcM kolonis osas
NOR: viljumise aeg mõjutab eoste suurust. Varem viljuvad liigid ja kuivemal ajal viljuvatel on suuremad eosed
Trichaptum: mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsed
hübriidid Coniophora puteana kolmel krüptilisel liigil: ITS1 ühelt, ITS2 teiselt vanemalt ja ef-alfa ning beta-tubuliini mõlemad alleelid olemas
Lyophyllum shimeji=L. Fumosum EcM mood juurutatud vartel. Mood puhaskultuuris ka viljakehi
orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete omastamine ECM seente poolt puhaskultuuris, pigmentide sõltuvus N-allikast liigisisene ja liikidevaheline varieeruvus N-ühendite omastamises arvutamine agarilt
EcM mõju kasvule parem niiskes vs kuivas mullas
15x15*3*12; fragmendid ..100 tippu
16 cm3; %koloniseeritud tüübiti
Tüvede eristamine PCA ja x2 testi abil üht tüüpi märgistusega genoomse DNA abil.
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
15N lehtedes Mt Kinabalu: madalas (700 m) madalam kui kõrgel 1700-3100), lehtedes ja mullas pole seoseid EcM suhtelise ohtruse osas. V tugev neg seos C/N suhtega
 elevCO2 -kvantitatiivselt seeni CO2-rohkuses enam ergost. Põhjal
.
EcM matid suurendavad mikroobide biomassi ja mitme ensüümi aktiivsust mattides, ent erinevusi pole kui kaaluda mikroobse biomassiga.
Trichaptum abietinum: 3 ortoloogset ITS1 regiooni (pseudogeenid, hübridisatsioon, heteromeersetes kromosoomides: jamps), ent muu sama; mch, ITS1, ITS2
taimed + ECM + saprotroofid TNT bioremediatsioonis efektiivsed
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
13C ja 15N diskriminatsioon eristab ECM seeni ja saprotroofe (+3.5 vs puit); vs lehed vs kõdu, muld; n=3); 13C sisaldus ei muutu puidu lagunemisel, ent CO2 stabiilne isotoop muutub
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
ECM kolonisatsioon vähenes kõigil seentel männiokaste lisamisel puhaskultuurid. Männiokkad söötmesvähendavad Amanita, Tylopiluse, Leccinumi, Scleroderma, Pisolithuse kultuuri pindala; Suillus, Lactarius, Cenococcum ei muutu; pineenidkõik inhibeeritud (vähem Suillus, Lactarius affinis; okkaleotis: Suillusele mõju positiivne, Amanitale neg; Erinevused koloonia tiheduses ja läbimõõdus; ECM kolonisatsioon vähenes kõigil seentel
ECM seentel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!
2000 m2; 80 plotti, >420 proovi kokku; 65 a männi istandikus kas eri proovivõtustrateegiaid: mulla T-RFLP vs 1 vs 2 vs 3 juuretippu proovist. 25% liikidest ei leitud mulla DNAd analüüsides ja 25% jäi leidmata 2 või 3 juuretippu analüüsides. 1 juhusl juuretipp andis väga viletsa tulemuse; juuretippude eristamise intensiivsus vs ekstensiivsus. Palju proove ja 1 tipp annab sama tulemuse, mis poole vähem proove ja 2 tipp = 1/3 proove ja 3 tippu. Tuvastamata jäi igal juhul 16-23% liikidest. Jackknife1,2; bootstrap ECM puhul v viletsad. Dominandid EMH vs ECM v erinevad
Tomentella sp
mükoriisa mõju herbivooridele: spetsialistidele positiivne, generalistidele negatiivne; sõltus ka herbivooria tüübist. Mõjutab nii toitainete koosseis kui ka repellendid
r=2.5*15 n=?; %koloniseeritud; väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustega
hübriidhaaval vs N väetamine vähendab AM kolonis, suurendab ECM kolonis
N sisaldub Cenococcumi vakuoolides oluliselt rohkem kui väetada; N-vakuoolid vaid noortes ja keskealistes rakkudes
Al säilitamine polyP vakuoolides, seened ise pole tundlikud korge Al taseme suhtes tsütoplasmas
Xerocomus badius-mantel väga mikro-ja makroelementiderikas vrd teiste seentega, eriti P, K, Mg, Zn; Hygrophorus olivaceoalbus -Al rikas, Paxillus -Ca rikas, Tuber -P, Mg rikassuured vakuoolid -si aldavad n väikesed v kuoolid -polyP, (Al)
viabiilsus: mootmine fluorestseiin diatsetaadiga. Vitaalus suurim aprillist juunini ning novembris (GER); päris pinnalähedal ja B-horisondis, vahepealsetes madalam
noored puud
15N: produktiivsuse gradiendil erinevate mükoriisatüüpidega taimed käituvad erinevalt. Nii taimedel kui ECM seente viljakehadel tõusis N konts. EcM ja ErM taimedel ja Orthilial v tugev pos mõju 15N-le, ent Pyrolal tugev neg mõju. AM taimedel ja EcM VK-del  mõju polnud v nõrgalt pos.
200 random
200 random
www: arv noored taimed ei saa suurtelt puudelt märkimisväärselt C, mis ületaks varjutamise voi juurkonkurentsi efekti
Laccaria sp: monokaarüonid vs dikaarüonid: sarnane, dikaarüoni omadused enamasti monokaarüonite vahepealsed5 palli
Quercus robur -Piloderma fallax: tamme transkriptid vahetult enne ECM mood: ca 50 ülesregul, mfg
Suillus variegatus ja mänd erinvad oma substraati eritatavate ainete poolest kõvasti. Mükoriissel taimel on eritamine 2-8 korda suurem kui mitte-MR taimel; eritamise maksimum on 17 p peale inokul.
okaste eemaldamine looduslikul männil vähendas pealsete juurdekasvu järgneval aastal, käbide teket, ECM seente viljakehade prod, tuberk ECM osakaalu (mitte oluliselt), samaks jäi ECM kolonisats, juurte kasv, ergosterooli sisaldus
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
15N eristab troofilisi tasemeid Calif estuaari ja laguuni soolasoodes. Mixing mudeli pohjal hindavad mone taimeliigi panust toitumisel kasut org-mat tekkes
arv et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaaliarv et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali
viljakehade Hg sisaldus Helsinkis: max niidusaprotroofid, min ECM ja puidusaprotroofid
Üldbiotsiidid (MetBr, SMDC jt) lükkavad ECM teket edasi. Infekts algab 5 cm sügavuselt. Formaldehüüd ja allüülalkohol stimul taimekasvu. Kõik stimul Trichoderma viride vohamist. Herbitsiidid ECM ei mõj v a liigkogustes. ECM seened on biotsiididele palju tundlikumad kui DSE, saproobid ja hallitused ja Rhizoctonia solani. Biotsiide võib kasut ettenähtud kogustes.ECM tipu eluiga ca 3a kõik änni 2harul sed tipud on ECM, juurekar ad ei tähenda alat  ECM puudu ist; rv aastatevah vahe kolo is% sõltub lma kuivuses ; ektendoMR puhul MR teke algab Har igi võrgust kus , ka pikkjuurtel on rakus s olonis. Mükoriisa teke männil vs kuusel 1a vs 2-3 a seemikutel
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
eostega inokul palju ef-sem kui klamüdosp inokul mittesteril tingimustes EcM%le; mida rohkem eoseid (10e9) seda parem EcM%; parim on eosed ja seemned korraga mulda panna, P vaetamine 40 kg/ha parem kui mittevaet EcM%le; arv et klamüdosp ei ole nii vastupidavad sailitamisele kui eosed
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime transpiratsiooni reguleerijatena, õhulõhede juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taimPisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaa üonid erin v d üksteisest t gevasti taime tra spiratsioo i reg leerij tena, õhulõhede juhtivus  muutjatena ning ab na põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taim. Erinevused isolaaditi RM moodustamises. Mitmekordsed erinevused kasvukiirusesPisolithus sp üh st vilj kehast saadu  monokaarüoni  ristami l saadud dikaarüonid e inevad ük eise t tugevasti taime transpiratsioo i reguleerijatena, õhulõhed  juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumi l. 9 10st ol d paremal kui itt MR taim. E in vused isolaaditi RM moodustamises. Mitmekordsed erinevused kasvukiiruses
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja risosfääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui mitteMR taim. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusegaPisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid e nevad ükst isest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja riso fääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taast misel. 10 10st olid pare ad kui mitt MR ta m. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusegaPisolithus sp ü st viljakehast saadu  monokaarüonide rist misel saadud ikaarüonid erinev d üksteisest tugevasti taime hüdraul lis juh vuse j  risos ääri veepot n siaali regul erij t na ning ab na põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui itteMR taim. Efekt oli suur sti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusega
Pisolithus: ECM moodustamise ja taime kasvu stimuleerimise võime %koloniseeritud
risomorfid Pisolithus: monokaarönidel puudusid täielikult nii MMNl kui kasvutaskus; kombineeritud dikaarüonitel väga suured varieeruvused, 1/3 ei moodustanud yldse risomorfe, teistel väga erinev läbimoot. Vanadel risomorfidel tsentraalne tsütoplasmata hüüfrisomorf d Pisolithus: monokaarönidel puudus d täielikult nii MMNl kui kasvutaskus; kombineeritud dikaarüonite  väga uured varieeru used, 1/3 ei moodustanud yldse risomorf , eistel väga erinev läbimoot. Vanadel risomorfidel tsentraalne tsütoplasmata hüüf
C liikumine viljakehadesse soltub vaid samaaegsest fotosünteesi määrast, mitte mingitest varudest. Vorreldi VK toodangut erivalgusrezhiimiga. Viljakehi tootvatel taimedel oli korgendatud fotosüntees, mis langes kohe peale viljakehade eemaldamist. Seen muutis ohulohede konduktiivsust.
mükofagne kukkurrott sööb pms Mesophellia, Zelleromycese ja Labyrinthomycese eoseid. Eosed idanevad ja mood EcM vaid siis kui rott on need ära söönud. Arv. Et rott on v efektiivne eoste levitaja, läbides päeval 1 km
ektomükoriisa vs mulla DNA: liiga vähe proove, sarnane, vale interpretatsioon
EMH lugemine = PLFA 18:2w3,6; DGGE intens = quant PCR = DGGE kloonide arv (mitte alati!)EMH lugemine = PLFA 18:2w3,6; DGGE intens = quant PCR = DGGE kloonide arv (mitte alati!)
NaCl: Paxillus involutus leevendab hübriidhaaval stressi sümptomeid, ent ei vähenda Na ega Cl taimes. Efekt pigem läbi oluliselt parema varsustatuse K+ ioonidega
ECM kolonisatsioon m-1ja biomass taMMEL suurem kõrge CO2 korral, varieerus tugevasti aastaajati; %kolonis sama ECM kolonisatsioon m-1ja biomass taMMEL suurem kõrge CO2 korral, varieerus tugevasti aastaajati; %kolonis sama
.
inokulumi eluvoime: turvas/vermikuliit (4kraadi juures parem kui toatemp; 4o Pisolithus stabiilne 5 kuud; 24 kraadi juures kaob 2-3 nadalaga) vs vedelkultuur (mida kauem segada, seda halvem) ja hakitud; Paxillus vs Pisolithus (eluvoimelisem); ATP max/U exp kasvufaasisinokulumi eluvoime: tu v s/vermikuliit (4kraadi juures parem kui toatemp; 4o Pisolithus stabiilne 5 kuud; 24 kraadi juures kaob 2-3 nadalaga) vs ved kultuur (mida kauem seg da, seda halvem) ja hakitud; Paxillus vs Pisolithus (eluvoimelisem); ATP max/U exp kasvufaasis
kaltsifoob Paxillus akumuleerib palju rohkem Ca2+ kui kaltsifiil.
ECM vs AM: juure pikkuse %
ericales: MR tüübid: eriliikidel leidus mitmeid eritüüpe
alleelide divergeerumine ja geenitriiv. Erinevused survega geenidest. Metsapuude näited
Paxilluse üks tüvi, mis on mükoriisne, erineb genoomi ja ITS poolest väga vähe kahest teisest tüübist, ometi on transkriptoomika väga erinev kase juurega kokku viies mittemükoriissest tüvest võrreldes kolmanda tüvega, kusjuures pole teada kas teine tüvi on non-ECM või ei sobi kasegaPaxilluse üks tüvi, mis on mükoriisne, erineb genoomi ja ITS pool st äga vähe kahest teisest tüübi t, ometi on transkriptoomika väga erinev kase juurega kokku viies mittemükoriissest tüvest võrreldes kolmanda tüvega, kusjuures pole teada kas teine tüvi on non-ECM või ei sobi kasega
Paxillus involutus G 21.5Mb
EMH uurimise metoodika ja faktid: täielik ülevaadeEMH uurimise metoodika ja f ktid: täielik ülevaade
saprotroofid vs ECMseened: roll looduses, ensüümid, konkurents, katsed, ülevaade
14CO2 taimest seende vs saprotroofi manulus; vs kõdulaikude koloniseerimine 14C sisaldus
Monotropa hypopitys vajab idanemiseks vanade taimede lähedust või paju lähedust, sest assots Tricholoma cingulatumi ja T terreumiga PILDID
ErM seened jm kottseened lagundavad kitiini palju paremini kui ECM seened Paxillus ja Rhizopogon.
samblike mineraalide lagundamine -arv oluline roll algses mehaanilises erosioonis ja vaid biotiidi leostamisel, arv ilma samblikuta on erosioon suurem, PILDID
Intsia: Nagu enamus troopika puid, populatsioonid väheerinevad, pop sees suur varieeruvus. Diskussioon
Ca: EcM kolonis parandab dipterokarpide seemikutel eelkõige Ca ülesvõttu
veestress , eri seened, mõju taimekasvule, N, P sisaldusele. Eriseened mõjuvad veidi erimoodi
liigitekke mehhanismid: saartel suurem ökoloogiline võimalus, sama ka suure häiringu korral mujal. Polüploidide omadused ei pruugi olla aditiivsed. Mõjutab sümbiontide -tolmeldajate divergeerumine
Pleurotus eripopulatsioonid
Rhizopogon + ebatsuuga -N2 fikseeriv Bacillus eriti tuberkuloidse ECM periidiumis (mullas ja sees palju vähem)
Tricholoma matsutake VK vs EcM ISSR: 12 genetit esines 3 a jooksul 38st. Nõiaringid koosnesid 1 -4 genetist. 1 genet mood mitu ringi üksteisest 11,5 m eemal. Enamasti genetite suurus <3 m . Vkde all alati sama geneti EcM tipud. EcM tipud kuni 40 cm Vkdest eemal. Üks genet kolonis kuni 7 peremeespuu juuri, samas kui igal puul 1-2 seeneindiviidi. Üle pika maa Eostega levikul v oluline roll matsutake levimises, sest ISSR genotüüpidel pole proovipaiga järgi mustrit. 
mikrolülijalgsete BD mõjutab taime kasvu vähesel määral, suurema liigirikkuse juures enam ei mõjutagi. Ka taastumine põuast sarnane madala ja kõrge BD-süsteemides. Põuakartlikumad hoopis haruldased liigid ning ka liigid, mis lihtsates kooslustes toler, keerukas aga mitte. Idiosünkr efektid Arv liigirikkus-ökosüs fn suhe on teravam maapeal kui maa all
18O: seente veiljakehade veemajandus: kuivaperioodil vesi tuleb kas otse risomorfide kaudu sügavalt mullast või võtavad puujuured seda sügavalt üles; Rhizopogon jt +_ sekotioidsed seened on vähese transpir-ga, ent Amanita raiskab
ECM seente ruumiline autokorrel: olematu alates 8 m. Eri liikidele erinev. Biomassi/esinemissageduse erinev jaot eri liikidel
300 random juuretippu/puu
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)
EcM seente koosluste uuringuks on vaja sobilikke töö disaine, keskk andmeid, ja nende põhiseid mudeleid; distaalsed vs proksimaalsed muutujad, ; tuleb tekitada globaalseid andmestikke
sekveneeritud 14 seene genoomis kõige sagedasemad dinukleotiidsed mikrosatellidid: AC; AG; AAC; AAG; AAT. Sõltub ka GC sisaldusest
P edasi-tagasi liikumine, transport ühest kolonisatsioonitsentrist teise
x
x (antag)
ECM vs sapro toitainete liikumine ja aineringe: ülevaade, diskuss
mullaseened; vs girdling, SWE: EcM seened asenduvad Helotialestega, samas bakterite hõimk tasemel rühmad samad
ECM seened võimaldavad kobresia myosuroides-l üles võtta märgist glütsiini ja 15N taime transportida (rohkem kui kontr-taimes). Samas 13C ei lähe taime seene kaudu.
Cenococcum: eripaigus palju unikaalseid alleele, arv. On Cenococcumil DNA rekombinatsioonid, ent harva.
ECM vs AM
paju ja Populus deltoides: Looduses EcM domin mõõduka niiskuse juures, AM domin kuivemates ja niiskemates, ent väldib ka äärmusi. Eksperimentaalselt mõl eelistasid parasniisket. Arv EcM tõrjub AM välja sobivates tingimustes
seentes on väga palju toitained vrd muu mullaga Puerto Ricos. seentes on väga palju toitained vrd muu mullaga Puerto Ricos. Seente biomass v kõrge
Shorea parvifolia ECM ja ektendoMR on mõl sagedased EEMR on kaugematel juureotstel, õhukese mantli ja tugeva rakusisese kolonis-ga, HN hästi arenenud
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
monoterpeenid inhibeerivad EcM seente kasvu. Eri ühenditel samasugune time seeneisolaatidele. Saproobidele mõjusid terpeenid vähem
kandseente lakaasi geenide diversiteet mulla eri horisontides: suurim O-horis: seal pms saproobide oma, min-mullas pms ECM seente sh Russula oma. Russula lakaase esines igas horisondis
Populus 3 spp: vs CO2 tõus: liigiti erinevad EcM, AM ja juurte prod muutused. EcM hulk suurenes vaid P. Albal (79%), AM 2-38%, jp 35-84. Suurenes juurte allokats miner-mulda ja ühtlasi C liikumine mulda
Laccaria monokarüoodid on mõned võimelised mood ECM ebatsuugaga, teised mitte. Vahevormid. Eelnev uurimus männiga sai samadel seenetüvedel erinevaid tulemusi
Laccaria>Hebeloma>Cortinarius anomalus; orgaanika lisamine suurendab
evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
Fusarium: esinevad spets kromosoomid, mis kannavad edasi peremeeste nakatamise võimet; võivad üle kanduda ka võrdlemisi eraldatud kaugetele tüvedel. Muud kromosoomid ei kandu.
orhideedel Sebacina-Epulorhiza anamorfidel monilinioidsed rakud
Tuber sp
puud: iga 200 random (n=120)
O-hor 15*15(n=3*5)
15*15*5(n=3*1*5); tuhas vs norm
koesobivusreaktsioonidsagedusklassid
Phytophthora cinnamomi muldadel Eucalyptus marginatal tek vähem EcM kui norm-mullal; E. Calophylla -vahet pole. Liivasel mullal mõl tek v vähe EcM. 2 eukalüptoi liigi vahel tugev peremehe-spetsiifika
cistaceae: Fumana, Tuberaria, Lechia Ameerikas ECM-taimed
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
mükoriissed taimed kogu maailmas: ülevaade
Festuca stimuleerib Tuberit %koloniseeritud, morfotüübid
RT-PCR bakteritele, mille fenoolne substraat oli rikastatud 13C-ga; gradienttsentrifuugimine. 13C DNAs 2x, rRNAs 10x vahe
juurte ergost sisald ja "paksu mantliga ECM kolonis väheneb kui taime lehed ära kitkuda. Seos aastasisene. Eelmise aasta kitkumine ei loejuurte ergost sisald ja "paksu mantliga ECM kolonis väheneb kui taime lehed ära kitkuda. Seos aastasisene. Eelmise aasta kitkumine ei loe
PCA ühtlustus vs reostustase r=3*O (n=5*5*4); sklerootsiumid, biomass kitiini ja ergosterooli põhjal mullas vs juurtel
ECM vs taim muutus taimsete hormoonide mõjul, kasvu kiirendab rutiin ja juure eksudaadid, zeatiin muudab hüüfide morfoloogiat
Laccaria bicolor/ samal indiviidil 2 IGS2 alleeli, mis erinevad suure indeli poolest. IGS sisald v palju mikrosatelliite, mis on sarn teiste seente IGSle (Collybia ja Trich matsutake)
15N temp vs troop: troopikas (v.a. BRA cmpinades) 15N rohkem lehtedes ja mullas, mis viitab N-ringe avatusele ja N rohkusele; mullaprofiilis troopikas vähem erinevusi (v.a. campina), mis näitab suht N-rikkust mullas
%koloniseeritud
vaid kaptaan ei inh taime ja Pisolithus kasvu
ainult benodalin vähendas ECM moodustamist istandikus; benodalin inh ECM seeni, benomyl vaid suurtes kogustes, PCNB inh Pisolithust aga mitte Thelephorat, captan: efekti polnud; benodalin ja captan inh roosteseeni
mullaniiskus: eriliigid käituvad erinevalt %koloniseeritud
N, P kombinatsioonide mõju 2 ECM liigi kolonisatsioonile %koloniseeritud
%koloniseeritud
varajaste koloniseerijate ilmumine kaskede ümber: Laccaria, seente levikukiirus: Hebeloma 16 cm/a; Inocybe 7,5 cm/a; aeglasem B. Pubescensi puhul. 
koesobivusreaktsioonid: Paxillus: mänd vs lepp
Laccaria bicolor: algmete areng kasvutasku meetodil; Laccaria laccata: Petri tassis vermikuliidi ja männiga tekib küps viljakeha küpsete eostega. SLAIDID
Rhizopogon jt maasisesed%koloniseeritud, klasside kaupa
on/pole
Austraalia seened: taksonoomia probleemid Eur nimedega, Paljud seened eri biogeo mustriga: Kosmop, Gondwana, Pantroop, AuS-MAL, Patsif, AUS-Holarktika. Esineb AUS regionaalseid endeeme. Kuivades AUS piirk levinud puguseened . AUS endeemide hulk eri taksonites v erinev: pms Amanita, Torrendia, Cortinarius s.l., Laccaria; saproobid pms laiemalt levinud. Crisp2004 fütoendeempiirk-des endeemseid seeni pole teada. Ülemere Euk istandustes palju uusi patogeene, ent EcM seened tulevad pms AUS-st. Amanita phalloides invasiivne. Saproobidel peremehe-spets madal
Globaalne metaanalüüs EcM vs saproobid: mõlemil on 13C muster seotud eelkõige laiuskraadiga ja keskmise temperatuuriga; 15N keskmise temperatuuriga ja sademetega (kõik opt-min kõveratena). Erinevused kõikjl. Normalis. Nullnivoole ja teadmata seente eluviisi ennustamine >90% tõenäosusega -mitmed liigid on vales rühmas. Arv saproobide EcM-mustrit põhj arv pool-biotroofne toitumine värskest CO2-süsinikust või mikroobidest-mullaloomadest.
15N Alaskas: Lehtede N sõltus mulla orgN-st; 15N lehtedes üldisest fertiilsusest. Hüüfide 15N oli 6 promilli vaesem kui viljakehades ja N konts 2x madalam; Picea mariana N tuli keskm 53% seente kaudu (8-92%), ent see ei seostunud mulla fertiilsusega; suurem sõltuvus korreleerus suurema orgN ülesvõtuga; 
%
männid inokuleeritud eri seentega vs ilma omandavad eri kasvukohtades eri efektiivsusega kohalikke seeni. Rohkem nakatuvad kontr ja Pisolithus, eriti männimetsas vs ster, mittester põllumaj, põletatud paigus. Kohalikud seened kolonis pms kiiresti kasvavate pikkjuurte harusid, inokul seened aga lähedasi juuretippe
Pinus edulis Arizonas: 5 liiki Geopora-sarn seeni. Arv see tuleneb v põuasest aastast. AM taimede eemaldamine suurendas EcM kolonis
MR vs metallistress. Eri stressimaandamisvõimalused. Tuleb uurida eraldi niitaime kui seene adapteerumist, konstitutiivset võimet. Eristada mükoriisa üldkasu lisakasust metallistressi puhul. orgaanilised happed metallide kelaatimiseks hüüfiseintele või mitte eritamine vältimaks liikuvaks muutumist. PILDID
mida suurem on EcM kolonis, seda efektiivsem 32P ylesvott Alnus viridisel vrd mitte-MR taimedega; noodulid ise ei vott midagi yles
pH optimum Suillus ja Xeroc puhaskultuuridele ja M.R. silvestrisele u 5.0, M:r. Atrovirensile polnud vahet
taimeekstraktide mõju seenekultuuride kasvule
Tuber uncinatum ja Tuber aestivum on eri liigid ITS ja mikrosatelliit DNA põhjal. Erinevalt T. Melanosporumist on T. Uncinatum heterogeenne, ITS sisene identsus madal, 94%
DSE -ITS -. ITS erinevus liigi sees <2 (3)%; liikide vahel märksa rohkem
15N proports tundra ökosysteemis: seened=MitteMR>EcM>ErM taimed; Arv et N fraktsion toimub N transp seenest taime; arv ErM eriti ja EcM seened votavad pigem orgaanilist N otse varisest); mykoriissetes juurtes rohkem 15N kui lehtedes; Arv min N vahesus on eelduseks eri MR gruppide eristamiseks; Arv et kadakas on EcM sygavamal mullas kuna 15N muster sarn EcM taimedele; N konts EcM>AM=ErM
%koloniseeritud kõik MR-tüübid
risomorfide tekkeks on vaja kõrget O2 kontsentratsiooni ja palju niiskust
Mürklitel USA keskosas: viljumise ohtrus sõltub niiskete päevade arvust 30 p enne viljumist. Viljumise algus sõltub mulla ja õhutemp-st. Viljumisaja pikkus sõltub konkreetsetest mullatemperatuuridest ja selle kestusest. Viljumine Carya, Tilia ja Ulmus americana tüvedele lähemal kui juhusl, ent Quercus spp, Celtis, Juglans, tüvedest kaugemal kui juhusl. Väidet peremehe efekt, ent võib-olla varise efekt
peale põletamist taimekasv kiirem, ent mükoriisa teke aeglasem. Juuretippe rohk, ent kolonis madalam. Domin Wilcoxina peale põletamist taimekasv kiirem, ent mükoriisa teke aeglasem. Juuretippe rohk, ent kolonis madalam. 
Cenococcum: taimeekstraktide, pH jms mõju puhaskultuuris
Wilcoxina EeMR eluiga u 2a Soomes, nonMR juuretipul palju vähem
istandikes konkurentsitingimustes
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda






ITS; LRoR, LR21; LR3; LR5; LR7; ITS liigisisene erinevus Ganoderma <2% üle laia geogr regiooni; liikidevaheline >6%
veestressi mõjud gridling
ergosterooli analüüs mikrolaine meetodil: palju kiirem, täpsem
 N: EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur. Arv vakuoolide liikumine on tähtis suure N sisaldusega ainte nagu spermiin. transpordisEMH-s ekspresse ruvad mitmed geenid teisiti kui EcM-s. EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur
poud: Suillus hoiab taime kasvu korgemal poua ajal, ECM kolonisatsioon ei vähene, peale pouda palju kiirem taastumine
B: mitte lisades suureneb Cenococcumi osatähtsus %koloniseeritud
NCl puhul Hebeloma crustuliniforme vähendab kuusel okastes NaCl konts. Ja võimaldab kordi suuremat vee konduktsiooni. EcM puudel palju suurem klorofülli konts okastes NaCl puhul
ECM seened suurendavad taimejuurte apoplasti veetransporti ja juurte konduktiivsust
Zn kaevanduste Suillus luteuse populatsioonid on sama komplekssed AFLP põhjal kui kontrollaladelZn kaevanduste Suillus luteuse populatsioonid on sama komplekssed AFLP põhjal kui kontrollaladel
Tuber melanosporum: ITS sarn >99%; SCAR markerid ei oma mingit erinevust Prantsusmaal
Tricholoma matsutake: IRAP: seeneringid koosnevad mitmest genetist. Arv. Et uued genetid tulevad shirosse seksuaalsete eoste levimisega. Samas uued genetid on vanadest geneetiliselt üsna erinevad. Arv, et matsutake levikul on eostel väga suur roll
ECM vs Tricholomopsis puutepinnalarv, %koloniseeritud
15N proports tundra ökosysteemis: MitteMR>EcM>ErM taimed; 15N hulk suureneb mullas sygavuti; Arv, N fraktsion toimub mikroobne N transform, N ylesvotul taimesse, eri taimed kasut eri N yhendeid, eri taimed votavad N eri sygavusest (er pinnavesi erinev ), mykoriisatyyp (arv osad mykoriisatyybid votavad pigem orgaanilist N otse varisest)
viljakehade biomass liigiti erinevates taimekooslustes
10x10x10, 200 rnd tippu n=3*4*3 + 3*4*3; kolonis suurem puudele lähemal kui kaugemal
Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga
ülevaade: ECM C transport. Mitmetel ECM seentel puuduvad C importerid, ECM seened eelistavad glc fru-lr; Glc inh Fru
lõhestunud populatsioonid geneetilise mitmekesisuse (heterosügootsuse) mõõtmine
kaasaegne pop gen mitmekesisuse e heterosügootsuse mõõtmisviis: indivvide võib olla vähe, ent lookusi vaja >50, et usaldusl. Hinnata
EcM kolonis vähendab lehtede herbivooriat putukate poolt. Arvatavasti sõltub ka herbivoori tüübist ja spetsialiseeritusesrt
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
N väetamine stimul Paxilluse kasel ja Scleroderma tammel kolonis, ent vähendab teiste liikide oma; P ja eriti N väetamine vähendab EcM kolonis
%koloniseeritud
kuivamisel kasvab kiiresti vaid trehaloosi kontsentratsioon, külmas kasvab koigi mono-ja diheksooside kontsentratsioon, eriti sahharoos ja trehaloos; aastaajati koigub enim rafinoosi sisaldus, toustes maksimumini talveks
veeseente proovid taimelehtedel
N ja poud ei mojuta ECM kolonisatsiooni ega liigilist koosseisu
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnaselrM+ECM biomass s ureneb lokaalsel toitain te gradien il kui toiyu on väh m (mõõtmistehnika k htlane, saproobide lahutamine peale proovide pi ka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnaselErM+ECM bioma suureneb lok alsel toitainete gradiendi kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlan , saproobid lahutamine peal  proovide pikka seismis !!!); EMH produktsioon suur m keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod s ur m kõrg te rohund te juurres rikkal pinnasel
EMH mootmine PFLAga ja viz: väheneb N väetamisega kovastiEMH: viz vs PLFA
15N : uurea ja NH4NO3 vaetamisel erinevus taime 15Ns (uureaga suurem); Mittevaetatud alal 15N suureneb mullas sygavuti, vaetades muster teine; vaetades manni okaste 15N touseb; Arv uureaga pohjustab frakts NH3 lendumine; Soovitavad kasut nitraati vaetise moju uuringuteks, kuna s o stabiilsem
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
aseksuaalsete org vs seks org DNA: mutatsioonid, genoomi ülesehitus. Aseks org püsimajäämise eeldused ja vastavus seks vajalikkuse hüpoteesidele: Mülleri ratchet, Kondrashov hatchet, Red queen. Vanade aseks org pikk nimekiri: bdelloidid, AM-seened, Ophiostomataceae jt
endobakterid
kaptaan ja benomüül vs ektendo ja AM taim
ohtrushinnang
Fusariumil ja selle teleomorfil Gibberellal on mitteortoloogsed ITS sekventsid
kottseente mükooside vastu: nimed ja mõjuviis: ergosterool, EF2, kitiini süntees, valgu süntees jt
vs N-väetamine: väheneb; aastati väga varieeruv
Lyophyllum shimeji võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
Hebeloma spp võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
hübriidide teke, ohtlikkus, eeldused
ECM vs AM: EMH ehitus, RM, transport, sink, source, EMH kasv: ülevaade ECM vs AM: EMH ehitus, RM, transport, sink, source, EMH kasv: ülevaadeECM v  A : EMH ehitus, RM, t ansport, sink, source, EMH kasv: ülevaade
Suillus+Gomphidius
rasvhapped: bakterid vs seened
%koloniseeritud
Kamerunis inokpot: muld Gnetumi alt vs Afzelia alt vs Amhersteae alt nii raiutud kui ürgses metsas Tetraberlinia ja Afzelia seentele -oluline saidi ja häiringu efektid. Tetraberlinia omastab EcM paremini Amhersteae mullast, ent mitte mujalt ja see korrel kasvuga; Afzelia seemikud mood EcM paremini Afzelia enda ja põllumaj-mullas ?! ent mitte Amhersteae mullas. Kumbki ei mood EcM mahavõetud metsa mullal; Arv Amhersteae ja Afzelia EcM seened ei kattu. Arv et EcM tsesalpidel mullale spets pole eriti oluline, sest tulemused erin Newbery omast. Gnetu afr mood EcM vaid Sclerod sinnamariensega. Gnetum võib fasilit Amhersteae kasvu
ECM mantli, korteksi ja steeli läbimõõt kuusel on eri aladel erinev, sõltub seeneliigist. Mantel 16.5 -29 (max 70) ym, korteks 84 -104 ym, steel 123 -166 ym. Rikkalikemal mullatüüpidel oli suurem korteksi, steeli, kogujuure diam
antioksüdandid Cd vastu -glutatioon ja Cd kiire vedamine vakuooli S-prot abil
Pseudotsuga istutatud raiesmikule eri kaugusele puudest: kaugus mõjutab %kol ja liigirikkust
mükoriisa isolaatide määramine kultuuritunnuste põhjal
kask. 3 levikutsentrit peale jääaega: Uural, Alpid ja Louna-Skandinaavia, cpdNA pohjal; programmid
metallireostusala tulenevalt metallistressist r=1*20(n=3*6*3)
Buchwaldoboletus lignicola toodab puhaskultuuris fertiilseid viljakehi, peetakse seetõttu saproobiks
Suilluse agrobacterium-transformatsioon
15N: diskrimineerimine erinevates biol, biokeem protsessides; taimekoed on muutustele tundlikumad kui muld pärast häiringuid; pms mõjutajad taimedele: maakasutus )sajandeid), liigisisesed var, MR assots, kliima eriti sademed; EcM vs AM mustrid võivad olla toitainete-rikkas keskkonnas teistsugused ja neid tuleb teisiti interpreteerida; arv. sademed suurendavad mikroobset aktiivsust ja seeläbi mõjut taimede 15N; arv et taimed on paremad indikaatorid kui muld; enrichment factor aitab mullahet õle saada; NO3 vs NH4 ülesvõtt vs 15N on uuringuti varieeruv!; regionaalses skaalas 15N sõltub mulla N rohkusest, mulla nitrifikats, N deposits; 
15N lehtedes: üle kontinentide posit seotud nitrifikatsiooniga ja N depositsiooniga; arv. Et parim korrelatsioon on d15N vs nitrifikats/mineralisats
Paxilluse puhaskultuur eraldab vermikuliididt NH4 ja Ca
varise lisamine suurendas EcM kolonis vaid siis kui muu muld oli steriliseeritud. Muidu sama. Varise lisamine soodustas kasvu vrd vermikuliidi ja sterilis varise lisamisega.
süntees ebatsuugal jt okaspuudel, sh Lyophyllum, Suillus, Rhizopogon, Amanita, Lactarius deliciosus moodustavad ka ebatsuugal ECM. Kas k C, pole teada
Rhizopogon: ei leevenda veestressi ><50%
Lactarius deliciosus > L sanguifluus: Pinus pinaster > P sylvestris. Erinevad meetodid. Mütseelilahusega inokul kasvuhoones OK ent v varieeruv; alginaatgeel ei kõlba, steriilne ettesüntees ei sobi, sest ECM arv kahaneb kõvasti. Parim turvas+vermikuliit kasvuhoones, ent ettekasv aeglane, kuivamis-ja reostumisoht seega suurem. Sphaerosporella hyaliinne ECM alatine kontaminant
CO2 mõju diversiteedile ja liigirikkusele ei olnud, ent mida suurem N min pot, seda väiksem oli diversiteet. Muutus ka koosluse str. Arv CO2 rikastatus võimaldab uutel liikidel invadeerida olemasolevat süsteemi
EmH vs EcM; vs CO2, N väet: dominandid ja koosluse str muutuvad. EmH: Tylospora D, Thel; EcM: Russula G. Kokku domin Thelephoroid 63; Sebacina 11; Russula 9
erikoidse MR retseptoritel
Glomus etunicatum on polüploidne seen, mille igas tuumas on mitu ITS varianti. Kontsertevolutsioon ei toimi hästi. Valikuline tuumade kandmine eostesse ei näi paikapidavat
Armillaria: diploidne mütseel ja haploidne viljakeha




ECM seened omastavad surnud nematoodidest ligi 2/3 N, P
ECM-seentel N-inhibitsioon 1 random juuretükk: n=1600 ;osakaal, taksonite kaupa
Kandseentel Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
O2 transport veestressis jurte kaudu: mänd -läbi ohukanalite steelis; kuusk -läbi koore (palju aeglasem ja vähem efektiivne)
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks korrektsed mass-tasakaalu valemid koos usualdusintervalli, SE arvutamisega. Proge.
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks valemid, mis arvestavad allikate C, N jms konts erinevusi
Mixing mudelid: Kahe isotoobiga ja 3 toiduallikaga mudelite puhuks korrektsed mass-tasakaalu valemid
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
EcM-Rhizopogoni efekt männile sõltub genotüübist ja on päritav, sõltub ka mullatüübist - arv et puude genotüübid ja mulla-heterogeensus tagab mikro-koevolutsiooni 
Phialocephala fortinii: ITS2: Canadas lõunast põhja ei erine genotüübid; põhjas on rohkem klaade esindatud
vaadeldi, et Taimed ja Cenococcumi ECM peavad vastu pikale põuale, ECM küll ei suuda piisavalt vett varuda, ent arv suudab paksude seintega vastu seista kuivamisele
jõeäärses haavikus: AM kolonis max 5-10 a metsas, EcM alates 10-20 a. Arv et haava lehtede keemial allelopaatiline efekt AM-seentele
Geenid, mis kodeerivad EcM teket on Tuberil ja Laccarial üsna erinevad. EcM seened on minetanud ensüümid, mis lubavad taimede rakuseina lagundada; Geenid, mis kodeerivad EcM teket on Tuberil ja Laccarial üsna erinevad. EcM seened on minetanud ensüümid, mis lubavad taimede rakuseina lagundada; 
sümbioosigeenid
13C ja 15N toiduahelas mullas: d13C sama, d15N kasvab ahelas ylespoole; koik soltub vaga palju kohapealsest varise 15N vaartustest; 15N prop kasvab sygavuti, d13C sama mullaprofiilis; vt vajaliku mat hulk!
15N, 13C jt: stabiilsed isotoobid on võimsad riistad uurimaks troofilist positsiooni ja C liikumist toiduahelas. Troofilise taseme fraktsioneerimine järvedes on C: 0.4 promilli; N 3.4 promilli. Uuritavad liigid ja kontroll peaksid olema fülogeneet seotud; järveökosys-s vaja hädasti leida õige baasväärtus -pikaealiste I taseme tarbijate ; mitut isotoopi võib samas segamudelis kasutada kui C/N on sama (kui eeldatakse, et C ja N omastamine on samasug eri ressurssidest). Stabiilseid isotoope peab rakendama koos otseste toiduratsiooni mõõtmistega. Tuleb tasandada ajalist ja ruumilist heterogeensust




viabiilsus: variabiilne ajas ja ruumis, soltuvus liikidest
poud: tamme süvajuured votavad vaid öösiti vett üles ja translokeerivad seda vaid AM ja ECM seente, mitte parasiitide hüüfidesse. Translokatsioon palju efektiivsem ja kaugeleulatuvam risomorfse Cortinariuse puhul kui Cenococcumi puhul. Veevôrdluseks 2 membraanpermeabiilset fluorestseeruvat ainet; Cortinarius suutis kasvada 80 päevase poua järel. Cortinarius ise ei suutnud vett mullast omastada, sest on hüdrofoobne.hüüfipikkus/cm3
%koloniseeritud morfotüübiti
juhuslikel juurejuppidel %koloniseeritud
eksponentsiaalne vs normaalne väetamine; seentekasv, taimekasv puud
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
AM inokuleerimine parandab oluliselt India puude kasvu kaevanduspinnasel, suurendab mikroelementide ülesvõttu üh/taim; mitte üh/g taim
OrM: seemnepaki meetod: nailonitükk+seemned filmiklapi vahel
xxx
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
seenmantli mood on vaja hapnikku, thigmotroopse asja olemasolu (silikoon, juur vms) ja veidi C
arktikataimedel +-
Casuarinaceae: EcM ja noodulite teke sõltub v palju Casuarina ja Allocasuarina liigist ning mullaomadustest. Allocasuarinal esineb EcM sagemini kui Casuarinal, noodulitega on lood vastupidi. Noodulite teke sõltub paljuski mulla P sisaldusest
Põhja-AUS: eukalüpti hõredad metsad: basaalpinnalt domin EcM puud, juurtel 24-55% EcM kolonis ja 6-22% AM kolonis.
varise tüüp mõjutab EcM mood: Banksia lehekõdul ei mood, ent eukalüpti ja akaatsia kõdul moodustab. Cenoc ja Hysterangium levinud mineraalmullas, valged ja pruunid tüübid orgaanika vahel.
liigisisene ITS
parasiit vs sümbiont
endof Curvularia vähendab termostressi peremeestaimel nii 40*C kui 65*C juures.
valgus: varjukartlikud liigid kasvavad kiiremini ka varjus kui varjutaluvad muid aeglased liigid; ruderaalsetel väikeseseemnelistel puudel algne kasv aeglasem, ent peale seemne-toiduvarude kasutamist palju kiirem kui suureseemnelistel puudel
%koloniseeritud
isendisisene ITS varieeruvus 0…0.6% (3 b)
ECM moodustub mändidel koige paremini kui inokul mannimetsamulda vs puhaskult vs kontroll. Mitme puhaskult korraga inokul mood rohkem ECM kui monokult
vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
glomaliin varieerub mikrosaitides ja ka taimede poolt asustatud vs asustamata aladel
taimed, mükoriisaseened vs globaalsed muutused: ülevaade
%koloniseeritud (puu, juuretipud)
transport seente vahendusel taimest taime kahtluse all sest liiga palju on hingamist ja muidu transporti. AM ja ECM seened voivad ses suhtes ka erineda
15N: diskrimineerimine eri N ühendite transformatsioonil; mida vähem on sademeid, seda kõrgem on lehtedes 15N
mükorisosfääri organismide roll bioremediatsioonis, võimalused, GMOd, taimede juurde toomine
trentsimine vähendab EcM seente VK produktsiooni. Lactarius glyciosmus v sage trentsi servades ja NM??? Entoloma sericeum trentsides sees.trentsimine vähendab EcM se nte VK produktsiooni  Lactarius glyciosmus v sage trentsi servades ja NM??? Entoloma sericeum trentsides sees.
pärast trentsimist kadusid viljakehad. Lactari glyciosmus viljus eriti kaeve ääres
üheainsa Pisolithuse tüvega ECM moodustaminie sõltub männil tugevasti seemnepartii päritolust. Eriti tugevasti mõjub %kolonis, vähem EMH-le.
taimel ja seenel ECM moodustamiseks rohkus genotüübitiarv ja % sõltuvalt taime ja seene genotüüpidest
taimede varis: Cenoc reageerib kõigile pos; Cenoc > Laccaria > Pisol > Rhizopogon puhaskult; ECM-dena männil Rhizopogonit inh kõik variseliigid, ent ebatsuugal mitte [arv teine liik]
EMH kasv on jõudsam E-horisondi mullas kui turbas, samuti läheb E-horisonti rohkem 14C, kas ka prop, ei tea. EMH kvantit hinnang autoradiograafiaga
eriseened eelistavad kasvada ja sünteesivad oksalaati erimineraalidele eriintensiivsusega skaneerimine hüüfide tiheduse mõõtmiseksskaneerimine hüüfide tiheduse mõõtmiseks
Terfezia boudieri ja T. Pfeilii viljakeha isolaadid omavad multikar paarikaupa tuumasid; eoste monosp isolaadid on multikar, kui isolaadid kohtuvad, tekib multituumne paarikaupa tuumadega mütseelTerfezia boudieri j  T. Pfeilii vilj keha i olaadid omavad multikar paarikaupa tuum si ; e s e monosp isolaadid on multikar, kui isola id kohtuvad, tekib multituumne paarikaupa tuumadega mütseel
Tuberaceae-suur liigisisene ITS polümorfism
Laccaria amethystina: pop-gen põhjal popid ei eristu peremeestaime järgi ja 500 km skaalas on pop gen-str v sarnane
SCAR praimerite konstrueerimine AFLP ja minisatellit-probede ning sekveneerimise põhjal Tuber magnatumile viljakehade baasil. Kuna viljakehas olevad eosed ei ole heterosügootsed, samas eri viljakehad on, arv. tegu iseviljastamisega (nagu T melanosporum)
Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. 
IAA sünteesi aktiivsus puhaskultuuris %koloniseeritud
saproobsed kottseened fraktsioneerivad 13C nii liigispetsiifiliselt kui C3 ja C4 substraadispetsiifiliselt. Eri seentel ka rasvhapetel eri fraktsioneerimine. Troofiline frakts veidi neg või veidi pos; Collembolad, kes seeni söövad, on mõjutatud ka seeneliigist ja C3, C4 taimesubstraadist. Arv. Seentest tulevad rasvhapped sünteesitakse ümber
137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas mullas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas mullas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis
pöögi ECM palju mineraalainete rikkam kui männi ECM, v oluline site-efekt
juhuslikud juuretükid: osakaal
AM seente: Glomus cf intraradices ja Archaeospora sp kolonisatsioon podokarpuseliste juuremügarates
ECM juuretipu eluiga keskm 139 päeva, viited suurele mõõtmiste varieeruvusele (kuni 5 a)
okaste rookides asendusid risomorfirikkad tüübid siledamate tüüpidega, seente biomass ja penjuurte mass vähenes, kolonisatsioon 100%
eri sookooslustes 2 aastal
Melampyrum oli palju parema kasvuga ja reprod mykoriissetel mandidel kui mitte-MR. EcM seened ei takist parasiidiga nakatumist; ilma taimeta Melamp suri; Melamp ei takistanud EcM teket
% segmente koloniseeritud
kasvukiirus agaril : vs pH, temp, veepotentsiaal. Suilloidid kasvavad ka suht kuivas, opt temp koigile 23 kraadi, 30 juures oluline kasvu pidurdus
ECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirustECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirust
MHB lagundavad petrooliumhüdrokarbonaate TOL jt megaplasmiididega ektomükorisosfääris.
herbivooria stimuleeritud: efekti tugevus sõltub töötluse ajast ehk eri herbivooridel on ilmselt eri mõju EcM seentele
metsaseente kasvanuse edendamine rev
Cortinarius sp liigisisene
A. muscaria A. muscaria liigisisene
seente liikidevaheline hübridiseerumine: uued peremehed, suurenenud virulentsus, AM-seened Epichloe vs Neotyphodium, munasseened, paraseksuaalsus
supressioonitsooni laius
15N sisaldus kasvab mulla toiduahelas ylespoole (3-5 lyli). Sama liigi d15N muster oli sama eri mullahoris -arv et liiguvad eluea jooksul ringi. Vihmaussid eristusid toidu ja elupaiga jargi
guaanosaarel taimed omast efektiivselt kusihapet ja ammooniumi. Taimedel üsna erinev 15N ülesvõtt, Pisonial sh suht madal -arv. Tomentella pole eriti efektiivne
15N: seentel, mis isoleeritud vihmametsast või savannist, polnud vahet puhaskultuuri 15N mustrites; EcM taimed, mis kasvasid proteiinil, olid 15N-vaesemad kui proteiin ja glutatioonil kasvanud taimed olid 15N-rikkamad kui glutatioon. 15N põhjal väidavad, et eukalüptid on EcM seentest vihmametsa mullal ja inorg N olemaolul vähem sõltuvad kui muidu
15N Austraalia konnumaal: mitteMR taimed tunduvalt rohkem 15N kui EcM, ErM ja AM taimed; MR taimede juured olid 15N rikkamad kui pealsed, mitteMR juurtes ja pealsetes sama. Mullaprofiilis 15N ei erinenud. Vaidet toimub 15N diskrimin N transpordil seenest taime; mulla NH4 ja aminoh 15N oli sama mis kogumullal, aga NO3 15N oli v korge. Poleng suurendas NH' hulka 90x, NO3 60x ja aminoh 5 korda, ujutamine suurendas aminoh osakaalu; Proteaceae proteoidsed juured on v efektiivsed mfg N omastamisel mullast
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
15N on AM ja EcM taimedel AUS savannis ja mussoonimetsas erinev. Mussoonmetsas NO3 rohkem. Erinevus taimede vahel, mis omastavad rohkem või vähem NO3Mussoonmetsa kõrgemad 115N väärtused võivad tuleneda kõrgest N turnoverist ja mulla kõrgest 15Nst 2)kõrge 15N ja selle madala diskrimineerimise tõttu; 3) madala seente osatähtsuse tõttu taimede N-toitumises. AUS EcM taimed olid N-vaesemad, samas kui Aafrikas toimus ka taimedel N-rikastumine
aastati, kogu liigirikkuse ennustamine indeksite abil frekvents vs biomass
13C ja 15N: 47-67 protsenti Cst puuvoorikutes tuleb peremeestaimest; v tugev korrel puuvooriku ja peremehe 15N vaartustel. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiksem kui C4 peremeestaimedel, ent 10 promilli vaiksem kui CAM Taimedel
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
Hygrophoraceae: teised peale Hygrophoruse on arv biotroofid tundmatute partneritega. Kõrge 15N väärtus võib tuleneda kitiini lagundamisest
IGS rekombineerub meioosis; IGS1 heteroduplekside moodustumine tandemjärjestuste tottu PCRl
viljakeha
Leccinum duriusculum: noores metsas suur genet, vanemates palju väiksemaid: rajaja efekt -1m kasvukiirus a-1Leccinum duri sculum: noores metsas suur genet, vanemates palju väiksemaid: rajaja efekt -1m kasvukiirus a-1
Rhizoctonia: haploidsed vs diploidsed
607,610,615 (var)
mulla mesofauna parandab, sõltuvalt f-n grupist taimekasvu ning N-sisaldust ECM-seente puudumisel, aga mitte kohalolekul. Nii ECM-seened kui mesofauna vähendavad mulla org-aine sisald. Taimekasvu ja mesofauna rikkuse ning kogu biomassi vahel ei tuvast seost. ECM ei stimul olul ühegi mesofauna taksoni biomassi
Pisonia grandis mükobiondi kasv eri N allikaga söötmetel: org N parem kui anorg N Pisonia grandis mükobiondi kasv eri N allikaga söötmetel: org N parem kui anorg N
poud ei mojutanud ECM kooslust ega ka ergost hulka, ent keskmiselt suurendas N-kehade hulka, mono-ja disahh hulka, vähendas glukogeeni ja tärklise hulka; X. chysenteron: arabitool ja sahharoos kasvasid ja mannitool, glukogeen, tärklis langesid pouaga; L subdulcis-mannitool, glc, fru, sahharoos kasvasid pouaga, 
Cenococcum sp rDNA ITS ja intron
Cenococcum ITS 2D struktuurid .
lehe-endofüütide peamine vahe okas-ja lehtpuudel. ARV lahknemine ja koevol 300 MAT ???; Okaspuude okastel märgatav endofüütide koevol muster. Patogeenid ja endof tihti v lähedased. Mõnedseened üldiselt endof, aga introdutseeritult patogeenid (Ophiostoma, Cyphonectria). Paljud saproobid nafu Fomes foment võivad olla pikka aega latentsed endofüüdid. Arv. et teatud endof arvukuse saavutamine üõhjustab lehtede vananemist
%koloniseeritud AM
C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
ülevaade ECM seente mineraal-ja C-toitumisest, WWW, C, N, P ülekanne taimest taime
14C, 13C netoliikumine kasest ebatsuugasse, eriti 3 vs 2 aastal, eriti kui ebatsuuga oli varjus, liikumine mööda N, C gradienti
ebatsuuga istikutel metsas, vs trenched mullas. Kontrollis BD, liigirikkus, ühtlus suuremad, rohkem RM-tüüpe, taimede fotosünteesi aktiivsus kontrollis kõrgem, korrelatsioonis seente liigirikkusega rnd 100 juuretippu
ühel haploidsel seeneindiviidil mitukümmend SSU, ITS, LSU tüüpi. Enamus unikaalsed punktutatsioonid, mis üle geenide juhusl jaotunud. Eriti domin A>G transitsioon. ILMSELT kloneerimisvead
eri populatsioonid Maailmas kultuuriomadused
Lõuna-Ameerikas Eur EcM puude all Amanita muscaria, Am phalloides, Leccinum nigrescens, Trich flavovirens, Lact delic.; La Plata regiooni kohalikel puudel Alnicola devia, Paxillus argentinus; pampades saproobid ja Amanita ameghinoi; Põhja-Arg: Gyrodon rompelii, Neopaxillus echinospermus; NW-Arg: Filoboletus gracilis, Heb austroamericanum, Inoc hyperytha; Alnus -palju EcM seeni (Lact, Gyrodon, Russ 3 spp, Cort 2 spp, Inoc, Alnicola 2 spp); Subtroop metsades vaid Allophylus edulisega -Gyrodon rompelii; Salix humboldtiana lodud: Heb austr., Neopax ech.; Lõuna-Brasilia -Neea, Guapira: Russ puiggarii; Nothofaguse metsad seenerikkad. Ei kattu üldse Alnuse ega Salixi seenestikuga. Subalp Nothof metsades seeni palju vähem
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
N, P omastamine; Pseudotsuga vs Calamagrostis; vs AM
pind: r=2m; n=900; Piloderma: esinemissagedus
x
eri AM-seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
Dipterokarbid: poolvarjus kasvavad seemikud kõige paremini. Fagaceae ja Pinaceae juurte lisamine ei nakatanud seemikuid EcMga. Arv selektiivraiega aeglaselt surevad dipterokarbid tulenevad EcM seente suremisest peale raiet.
seene mütseeli biomass kõigub sesoonselt suuresti: suurim sügisel ja kevadel, väiksem talvel ja suvel. Kõigis horisontides ühtmoodi, ent sügavamal erinevused väiksemad. Kokku mineraalmullas väh sama suur aktiivne biomass kui org-mullas.seene mütseeli biomass kõigub sesoonselt suuresti: suurim sügisel ja ke adel, väiksem talvel ja suvel. Kõigis hor so ides üht oodi, ent üga amal erinevused väiksem d. Kokku miner almullas väh sama suur aktiivne biomass kui org-mullas.
rDNA koopiate arv on erinev ja pikkus isolaadisiseselt varieeruv Agaricus bisporus eri tüvedel
%koloniseeritud
AM tipuhüüfide eluiga 5-6 päeva, jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paariga AM tipuhüüfide eluiga 5-6 päeva, jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paarigaAM tipuhüüfid  eluiga 5-6 päev , jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paariga
Arv et reost pinnast koloniseerivad lokaalsed kõrgema vastupidavusega EcM seeneliigid
transgeensete taimede mõju: pms neutraalne, harvem negat
raskemetalle (Cs näited) akumuleerivad ECM seened rohkem kui saprotroofid. Substraadist saavad seened kätte 10x rohkem Cs kui taimed; ECM taimedes vähem Cs, Sr kui mitteMR; Cs leostub aeglaselt, seened toovad pidevalt põhjast üles. Eriti palju kõduhorisondis, seente viljakehades sõltub mütseeli asukohast mullas
253 249-250dif
ei usu et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali, sest on tugev konkurents, vähe toitaineid ja vähe vaba ruumi
Hebeloma, Laccaria, Thelephora mood ECM ka vee all olevatel juurtel, Suillus spp mitte. Samas olemasoleva ECM üleujutamine ei tapa mükoriisasid. Suillus spp EMH surevad, ent kuivemates tingimustes ilmuvad taas
patogeen Zymoseptoria pseudotritici on tek kahe patogeeni ristumisel u 380 põlvk e 200 a tagasi. Ei ristu vanemliikidega ja omab sugulise paljunemise võimet
AM seente intronitele ja LSUle multiplex PCR. Spoorisisest var ei tuvastatud, liigisisene var palju suurem kui Glomus liikidevah var. K mitte-degener praimereid, mis arv on põhj spoorisis arinevusi eelm uuringutes
%koloniseeritud
benomüül ei lase agarsöötmele välja kasvada enamustel ECMs olevatel kottseentel, teisi inhibeerib tugevasti; ei mojuta kand-ega ikkesseeni
Suillus bovinus: võimaline absorbeerima hüüfidega Rb, suhkruid, polüoole, glutamaati, vett, mitte oksaalhapet; eritama oksaalhapet, eriti inositooli, peptiide, 
rythmA geeni tuvastamina Laccaria bicoloril, mis interakt AP180 regiooniga. Toimib mükoriisas vesikulaartranspordis
%koloniseeritud
põuakahj ALADE puudel madalam liigirikkus, diversiteet ja ECM kolonis kui põua poolt mittekahj ALADE puudel. ECM kooslus erinev, põuakahj ALADEL v sarn, mujal mitmekesine; %kolonis kõrgeim keskm-kahj puudel % kolonis põuakahj ALADEL madalam; puudel keskm kahj kõrgeim, suure ja vähese kahj korral madalam. Arv optimaalsusteljel; aastaringide järgi ECM kolonis hinnangu andmine (kahtlane)
Laccaria ssp liigi-ja perekonnasisene
Laccaria vs Fusarium, 
peremeestaimel moodustada ECM
Orgaanilise kompleksi lagundamine EcM seente poolt: 3 hüpoteesi 1)toimub siis kui taimedelt ei saa C; 2)lagund selleks, et kätte saada min-aineid, mitte C; 3)siis kui just palju C liigub juurtesse
arv vajab Boletus edulis viljakeha tekkeks3,5-14M EcM tippu või 363-1800 km EmH
r=1,25*15 (n=5*3*3*2+2*45); arv morfotüübiti
13C, 15N erinev saprotroofidel ja ECM seentel; erin aastaajati, paiguti, aastati, liikide vahel, perek vahel, peremeestaimede vahel. Suur N konts var; Thelephoraceae -v korge D13C ja C konts ja D15N; Chalciporus korge D13C; Agaricus spp, Collybia sp -v korge D15N, mis arv tuleneb korgest N konts; Varise saproobidel tugev korrel N konts ja D15N vahel; Arv et eri EcM seente 15N vahe tuleneb peremehesse transpordi efektiivsusest ja paiga minN rikkusest. Arv et sygisene D13C vahesus viljakehades tuleneb madalast temp,niiskusest ja kiirgusest
Gly ylesvott eri seentel erinev, eriti hea Suillus spp-l; 13C transport juurtest pealsetesse oli minimaalne; Aminohapete ylesalla transp on kas yhendispetsiif voi hingatakse Gly-st tulnud C lihtsalt valja; Igatahes on iga lisa C suureks abiks toitumisel
D15N: sarnane aminohapetes ja valkudes ning v erinev kitiinis EcM seentel; Erinevused viljakeha 15N mustris liikide vahel ning jala ja kybara vahel arv setottu et kybaras on rohkem N aminoh ja valkude naol; kitiini, valkude ja aminohapete 15N erinev eri liikidel; kuivatamistemp ei moj D15N mustrit
Laccaria amethystina liigisisene arv morfotüübiti
arutelu liigiti proovide hulk ja sellest tulenevad probleemid, andmete sidumine; arv morfotüübiti
13C erinevusi substraatides ja tarbijates võib põhj seente suktsessioonistaadium ja substraadi ligniini/tselluloosi konts
r=5*40 (n=3*5)
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
15N: Castanopsis madalam kui AM-puud; d15N mullas ja orgaanikas tugevasti korreleeritud nitrifikatsiooniga ja mineralisatsiooniga (posit)
Shorea spp: EcM kolonis ja kasv on parem valguse käes kui varjus, ent enamus liike ei talu täisvalgust. Mõnel liigil v tugev korrel taimekasvu ja EcM kolonis vahel, teistel pole
õhusaaste inhibitsiooni põhjused reostatud piirkonnas r=1,25*13(A)(n=10*25); koguarv, Cenococcum, %koloniseeritud
erinevad ainult N03 ja NH4 kontsentratsioonid: parim 10kg/ha N03 koguarv, %koloniseeritud
hulk liigiti r=1,25*13(A)(n=16); koguarv, %koloniseeritud
peale kobraste poolt põhj üleujutisi säilib sadakond aastat metsa asemel kõrgerohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv seetõttu, et niidul pole ECM-seente inokulumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. Metsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus iseenesest ei vähenda ECM-potentsiaali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM mood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
pH mõju EcM seentele ja EcM moodustumisele: opt 5.5-6.5. Wilcoxina domineeris kui pH>6, muidu domin 'valge' tüüp
temperatuur: Rhizopogon ja Suillus opt kasv puhaskult ja EcM mood 25*C
100 000 eost poti kohta parim; vahet pole sterilis ja mittester pinnasel. Mittester pinnasel kasvab ka muud seened; Külmutatud eoseid on vaja 100 korda rohkem ja kuivatatud eoseid 10 korda rohkem, et saada sama head tulemust kui värskete eostega.
EcM seente mütseelimatid ja nendega seotud noored puud võimaldavad mändidel rohumaid invadeerida. Samas tammedel ja rohumaadel väga madal inokpot mändide jaoks
bakterite ja aktinobakterite suktsessioon juurtel ja mullas erinev; veidi erinev ka peale Ps. Fluorescens inokul ja fungitsiid imazalili kasutamist. PsF ise vähenes aja jooksul tunduvalt
Phlebopus: sklerogenees -sees polyfosfaadid ja glykogeen
arv
peremees-parasiidi interaktsioonide modelleerimine metapopulatsioonide tasandil: pole superpatogeene; patogeensusgeene rohkem kui peremeestel resistentsusgeene; suurim patogeensus kui mõlema levik on lai, väiksem kui lokaalne voi globaalne
parim kui oli ECM + seemned. Seeme mõjutas rohkem kui ECM
695, 696,699,
318
suurem seente arv mikrokosmis induts kiiremat substr lagunemist, kuna ühed seened induts teisi. BD efekt suurem tselluloosil vrd keerukamatel ühenditel
EMH kasv on jõudsam vähesema mulla P korral; väga tugev seos EMH koguse ja taime P vahel EMH kvantit hinnang skanneerimise ja ADOBEga
monodominantsus troopikapuudel. Levinud laiguti kõikjal, pms EcM taimedel, ent er L-Am ka AM taimed. Gilbertiodendron Kongos: mets v varjukas (ka gäpid väiksemad ja hõredamalt), Gilb taimed ekstreemselt varju taluvad noores eas, varise mass ja sügavus 3 korda suuremad Gilbertiod metsas vs liigirikkas metsas; varise lagunemine Gilb metsas >2x aeglasem ja N kättesaadavus 3x väiksem ning mikrofauna mass 5x väiksem. Arv monodomin liigid modif oma keskk nii et vaid v vähesed liigid saavad seal elada. Vaid EcM elustiil pole eeldus monodomin-ks, ent soodust faktor. Arv et monodomin soodust ka varjukas ja ühtl võra, sügav varis, aeglane toitainete ringe, massviljumine, vilets levik; noortel oluline EcM, varjutaluvus, suured seemned, pikaealised lehed. Monodomin metsad võivad 2000 a jooksul muutuda. Arv et monodomin kooslused toimivad läbi posit tafgasisidemete
arv maasis viljakehadega seened tek kohastumusena per põuale, aga ka külmale. EcM seente tekkeaeg arv langeb kokku esimeste imetajate ilmumisega. Osad seened minitseerivad puuseemneid, et linnud neid juh nokiks. Pole teada ühtki mürgist hüpog seent. Vastuoluline, kas seedimine stimul eoste idanemist ja EcM kolonis või mitte. Ka putukad ja vihmaussid neelavad eoseid, ent selle mõju idanemisele pole teada
Risomorfide eluiga EcM seentel keskm 11 kuud ja seda ei mõjuta N fertilis; paljud risomorfid elasid >21 kuuRisomorfide eluiga EcM seentel keskm 11 kuud ja seda ei mõjuta N fertilis; paljud risomorfid elasid >21 kuu
13C alaniin: EcM seened saavad mulda süstitud alaniini kätte ja hingavad viljakehade kaudu välja
väidavad, et ECM-seened saavad viljakehade C taimedelt kohe, eri sümbiondid eri vanuse C-ga eri N-reziimi all, ent mõõtmisvead suured ja C fraktsioneerimine mitmetes kohtadesväidavad, et ECM-se ned saav d viljakehade C tai edelt kohe, eri sümbiondid eri vanuse C-ga eri N-reziimi all, ent mõõtmisvead suured ja C fraktsioneerimine mitmetes kohtades
EcM seened ei omasta radioakt märgitud lehekõdust C ühendeid. Võib-olla siiski aminohappeid omastatakse, ent sealne süsinik läheb hingamiseks
N väetamine ei mõjuta taimede investeeringuid mükoriisadesse
mükoriisa väheneb N ja P (tugevamini) väetades, kasvab CO2 mõjul: metaanalüüs %kolonis on vähereageeriv tunnus väetamise suhtes
14C DHP -synteetilise ligniini eraldi märgitud piirkondade lagundamine. Rongas ja beeta-sidemes aeglasem
juurepikkus kolonis ECM ja DSE kasvab pajul kiiresti kaugemale liustikuservast
13C, d15N mükoheterotroofsetel taimedel just nendega seotud ECM seentega kõige sarnasem. Pohjendavad, et arv toimub seene rakusisaldiste purskumine taimerakkudesse, mistottu on MH taimes rohkem D15N; võrdluseks ka muld, CWD, muud taimed; 
13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM korge 15N tottu, mis arv tuleneb N hankimisest sygavalt mullast nagu sealsetel taimedelgi; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Saprotroofidel jagunes ära kõdu, varise ja puidu kaupa; samuti liigisisesed erin väiksemad kui liikidevah sama perek sees. Isotoobi mustrid ka CWD-le, mullale, puidule, taimede lehtedele jms. ECMseentel ja saproobidel perek-kaupa, kus eri liikidel ja eri perek-del eri muster. Arv Hygrophorus ja Tricholoma kasu kompleksseid N yh, sest nende D15N on ysna varieeruv; Arv kahe paiga vah erinevus tuleneb seente liigilisest koosseisust ning sellest et eri liigid kasut eri N allikaid; Arv et korge 15N liigid on S strateegid suure EMHga ja mad 15N liigid R-strat limit EMHga; Arv et EcM seente 15N erinevused peegel fn erinevusi. Kolmel okaspuul y sarn 13C ja 15N13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed ustrid. Chroogomph s rv parasiit Suillustel
Terfezia suurendab Helianthemumil transpir ja FS aktiivsust, klorofüll a ja b kontsi
raskemetallide sagedusjaotus mükoriisa eriosades-koondunud mantlisse ja risomorfi raskemetallide sagedusjaotus mükoriisa eriosades-koondunud mantlisse ja risomorfi
vedelkultuuris kasvatatud puudel olemasoleva EcMde mantlid hävinevad, säilib vaid Hartigi võrgustik. Vee all tekkivad uued mükoriisad omavad vaid Hartigi võrku.
hüdrofoobsus vs hüdrofiilsus-mütseel: vee, pindaktiivsete ainete, kunstsubstraatide mõju
hüdrofoobsed matid: kuiv, palju õhku, kiirem lagunemine
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest.DOTUR ja Sequencher annavad erinevaid tulemusi OTUdeks tegemisel sama barcodega; eri perekondadel liikidel erinevad ITS erisused liikide vahel. Eluviisi määramine blastN abil pole usaldusväärne - konstrueeriti miinimum-evolutsiooni puu.BlastN lähim vaste pole enamasti fülanal põhjal sõsarliik. NJi analüüs sõltub rohkem aligneeringust kui Bayesi metoodika, ent resolutsioon on palju parem (arv liiga julge); täisautomaatne aligneering annab parema resolutsiooniga tulemuse vrd käsitsi aligneeringuga (arv käsitsi jäetakse kahtlased kohad välja)
PCR produkti pikkus: 18CrDNA ja erinevus kõiksugu organismidel otsene DNA amplifitseerimine
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastadakrridi-t rt iaari piiril p ale asteroi i mõned (?) astad val tsesid palünoloogilistes andm tes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepe lt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
mittesüstemaatiline
ECM seente E-horisondi kivimite lagundamine ja metallide vaesustumine/rikastumine, orgaanilised happed mullas
prokarüootidel liigirikkus-pindala seos madalam, ent võib olla sarnane taimede ja loomadega. Ei ole siiani arvestanud mikroskaalas kk heterogeensust. Ruumala on palju parem näitaja kui pindala. Suuremate alade puhul z väheneb. Suurematel saartel liigirikkus ja liigiline koosseis palju sarnasem ja ajaliselt stabiilsem kui väikesel saartel. Ka kaugusega väheneb koosluste sarnasus 10 -2000 m skaalas
% koloniseeritud+morfotüübid
taimel ECM efektiivsus
arv / juure pikkus
ECM vrd AM %koloniseeritud
eraldi arbuskulid, vesiikulid, hüüfid
v oluline on uurida interaktsioone laiemalt, mitte vaid 2 osapoole vahel, vaid kaasata ka muud seonduvad. Taim-patogeen + mükoriisa,antagonist,patogeen2. Taimede kaitsemehanismid ja nende universaalsus juurtes ja lehtedes. Arabidopsis kasutab põgenemistaktikat. Seemnete kauglevimise vajadus mõnedel taimedel
Paxillus koos taimega, vähem taim üksi, suurendab oluliselt oksalaadi produktsiooni ning ka lagunemist. Oksalaadi hulk seotud enim hingamisega, EMH kogupikkusega. Vaja mõõta eraldi juure ümber. Ei eristata hapet ja sooli
Hebeloma eritab sümbioosis olles er oksalaati, vähem ka malonaati ja atsetaati, siderofooridest ferrikrotsiini, vähem ferrikroomi. Arv et oksalaadi eritamine võib olla oluline C tõmbaja
EcM seened ja mänd eksud oksalaati, malonaati ja fumaraati. EcM seente juurdetoomine süsteemi ei suurendanud kogu org-hapete prod, kuid muutis kvaliteeti. Paxillus reageeris erinevalt toitainete stressile kui oli nonMR või sümbioosis
muskoviidi ja horneblende lagundamine: EcM seened ja NM mänd kiirendavad muekoviidi ja hornblende lagundamist, Pax invol kiirendab eriti muskoviidi lagundamist. Kättesaadud K ja Mg talletati hüüfides ega transatud taime, kuigi need oli mineraalinäljas
AM: freq; %colon
15N ökosysteemide toiduahelates, metaanal: 15N prop soltub enim eritatava N jaagi ainest, taimtoit=loomtoit>kodutoit, taksonoom kuuluvus, elupaik magevesi=maismaa>merevesi, 
raskemetallide sisaldus viljakehades Lapimaal: sulatite ääres kõrgem
%koloniseeritud
hartig net/cortex, mantli d
%koloniseeritud
Al: AlPPP teke, kelaatimine, seen talub üsna hästi
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
total DNA mullast




inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
Piceirhiza-Hymenoscyphus: taksonisisene
32P inokuleerimine puusse puuritud auku ja detekteerimine Sarcodes sanguineas, aga mitte teistes taimedes.
%koloniseeritud
1cm lõikudel %koloniseeritud
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkemEMH kuusikus vs kuuse-tamme egametsas. Kuusikus sügav sjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mi  on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkemEMH kuusikus vs kuu e-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus üh lasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumu -ja min-horisondis. Enam s 13C tuleb kuuselt, mis on vähemus s vrd ta mega. EMH biom ss 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seent  ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisn d proo idest. H um s s vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
tuvastamine PIXE analüüsiga elementide tuvastamine PIXE analüüsiga
eriECMseente riomorfid sisaldavad erineval määral raskemetall ja muid elemente: PIXE analüüs. Tugev soltuvus ka sellest, mis soelkotis oli (apatiit vs liiv vs tuhk)eriECMseente riomorfid si aldav d erineval määral raskemetall ja muid elemente: PIXE analüüs. Tugev soltuvus ka sellest, mis soelkotis oli (apatiit vs liiv vs tuhk)
ergosterooli, valkude ja kitiini kontsentratsioon sõltuvalt pinnase toitainete sisaldusest hüüfide, ECM eluiga ergosterool vs kitiin, valkude sisaldus aastaajati ja liigiti varieeruv; vs mineraalainete rohkus
mütseeli sesoonsus ja eluiga, kasv sõelkoti-sissekasv; ergosterool, rasvhapped, sõelkotist väljas-sõelkotis, 13C eristamaks saprotroofidest
NO3, NH4 hulga varieerimine; NO3 mõjub EM-le paremini ergosterool
P omastamine otse apatiidist ECM seente poolt: enamvähem ergosterool
K, Sr ülesvõtt on tihedas seoses ECM kolonisatsiooniga, oksaalhappega, negatiivselt korreleeritud N väetamisega.
trambitud pinnasel ergosterooli sisaldus pöögi ECMl väheneb; suurem on paikade erinevus
mükoriisa tekkeks vajalikud geenid olemas kõigil maismaataimedel. Hiljem need geenid soodust ka muude juuresümbiooside teket
populatsiooni-ja liigisisene: puud, ülevaade
ECM puud austraalias: Myrtaceae, Casuarinaceae, Rhamnaceae, mimosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Thymeliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Goodeniaceae, Stylidiaceae
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
eukalüptimetsas 1-3 a peale põlengut: pürofiilsetel kottseentel oma suktsessioon. 1a: Anthracobia melaloma, A. Maurilabra (mitteMR), Peziza tenacella (mitteMR), Pulvinula archeri (mitteMR); Geopyxis carbonaria (mitteMR, Morchella elata (mitteMR); 1-3 a Pyronema omphalodes (mitteMR); Lachnea vinosobrunnea (MR); Peziza whitei ja Muciturbo (mõl MR); 2a Boudiera tracheia (MR); Plicaria alveolata (MR); Plicaria endocarpoides (mitteMR); 2-3a Discinella terrestris ja Aleurina sp (mitteMR), Pulvinula tetraspora (MR); 3 a Nothojafnea cryptotricha ja Labyrintomyces varius (mõl MR)
Endogone, Sclerogone mood ECM. Mõned Endogone liigid mitte-MR; üks spetsiifiline vaid männile, teised v apljud Austreaalia taimedel. Mood taimedega kultuuris viljakehi ja ECM
Muciturbo ja Ruhlandiella mood viljakehi puhaskultuuris koos eukalüptiga
lehtede lagundamiskiirus 300 päeval (ent mitte 20 päeval) tugevas korrelatsioonis lehtede algse N sisaldusega. Taimeliikide lehtede segamise efekt idiosünkraatiline
PLFA
seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
RSA: iga orhideeliik on spetsialiseerunud mingile mesilastolmeldajale, seejuures f.ülogen sarn pole mõju; õietolmu kinnitumiskoht oli veidi konserveerunum; iga perek v alamperek oli spetsialiseerunud teatud seenerühmale (Cerat, Tul, Serendip, Tricharina v Peziza). Ristumine sõsarliikide vahel vaid parapatrilistel, mitte sümpatrilistel liikidel; interaktsioonid tolmeldajatega veavad seetõttu liigiteket; orhideed leidsid sobiva seene ka kaugelt istutusalalt - seega nende roll liigitekkes väike; arv. et seened mängivad rolli orhideeliikide ko-eksisteerimisele
Sebacinales: taksonoomia, süstemaatika ja ökoloogia. Seotud perek Geastrum basaalselt. Jaguneb kaheks grupiks: 1. S. Vermifera+ Piriformospora AM-taimedes + erikoidne ja jungermannoidne mükoriisa + OrM; 2. S. Incrustans, S. Epigaea, Tremellodendron, Tremelloscypha, + ECM + OrM. 3. vahepeal S. allantoidea, Efibulobasidium, Craterocorolla -biotroofseid vorme ei teata; Arv Sebacinales on kandseentest algelisim ECM seened jt on kaotanud ECM võime sekundaarselt 
x
viljakehade väheneb kui väetada: Cortinarius kaob, niisutades tuleb Cortinarius just juurde, põuaga kaob, ent peale põuaaastat on eriti palju
Phialocephala dimorphospora (stimul kasvu pH3 juures, mitte pH 5.7), P fortinii (steelis, lagund rakke, inh kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Phialophora finlandia (stimul kasvu mõl, er pH3 juures), Chloridium paucisporum??? (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 sama), Cenoc (stimul kasvu pH 5.7 juures, pH3 mitte, sest polnud ECM).
Paxillus obscurosporus isolaatidel v erinev mõju taime kasvule ja mullahingamisele. Suurem genotüüpide arv stimul kasvu
www: arv C ülekanne soltub taimekooslusest; arv seenepoolne investeering uude taimesse on ef-sem ja pikaajalisem kui invest säilituskudedesse
AM ja ECM teke. ECM tekkinud iseseisvalt mitmetes rühmades ja tagasi pöördumine saprotroofideks, mitte parasiitideks. ECM püsivust soodustsobivaima partneri valik, pseudovertikaalne ülekanne (lokaalne levik), vastastikune üksteise ärakasutamine
Coriolus puidul
kottseened Antarktika maksasammaldes
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
%koloniseeritud
C ja P ülekannet ei toimu eri Pisolithuse isolaatide vahel; sama isolaadi anastomoseerunud rametite piires aga toimub.
ECM seened juurtelk aaside vahel %pinnast koloniseeritud
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi
mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele. EcM seened siiski suudavad ac-Glcamiini omastada veidi
Pisolithus suudab omandada N tanniinist kui seda on töödelnud saprotroofid. N limiteerimisel N peremehesse ei transpordita
juuretippude arv meetri kohta: segamännikus suurem kui luitemännikus kanarbikulaadsete tõttu arv.
liigiktiteerium ITS >99% id liigiktiteerium ITS >99% id; metsas ECM kolonis suurem kui vahep alal > rabas (ca 50'%), juurte tihedus metsas=vahealal >> rabas
erikoidse MR seente kultuuriderikoid: %segmente koloniseeritud





lepal EcM mood eelduseks on nakatumine Frankiaga. EcM seened suurendavad veelgi taimekasvu ja Frankia N fikseerimist kuna varustavad vajalike mineraalidega
Erinevate lämmastikühendite mõju ECM-seentele ja saprotroofidele. N-troofsuse jaotused biomass kolbis (?)
Wilcoxina mikolae polüspoorne kultuur on võimeline viljakehi tekitama sümbioosis peremeestaimega 4 kuud peale inokuleerimist klaasnõus
%osakaal
mullaseened vs. Girdling: kontrollis EcM seened Cortinarius, Atheliales, girdling: Helotiales, Serendipitaceae, Ganodermataceae. Bakteritel muutused väiksemad: vähenesid alphaproteoB ja AcidoB
Tuber porchii: 4 aasta toodang %koloniseeritud
mõju ECM-le % koloniseeritud
EcM vs Sap: 15N muutub sügavuti -4..+5; arv. Tricholoma saab kõik C peremehelt, Lactarius osa kõdust, sest peenjuurtel ja mükoriisadel eri muster. Viljakehades fraktsion suureneb jalast kübarasse ja lamellidesse. N-limiteeritud süsteemides ülesvõtul fraktsioneerimist pole. Leotia lubrica muster on nagu EcM-seentel; Chalciporus: kõrge 13C nagu saproobidel ja kõrge 15N nagu EcM seentel. Collybia butyracea ja Clitopilus prunulus on tüüp. saproobid; Tricholoma spp: väga kõrge 15N
EcM vs Sap: Tuber melanosporum, brumale ja rufum on kogu aja kui VK areneb, EcM. Peenjuurtel ja EcMdel v sarnane 15N ja 13C muster, v.a. 15N talvel EcMdes 5promilli kõrgem
Tulasnella, Thanatephorus ja Ceratob v harva patogeensed EcM taimedele ja AM-taimedele kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnud
2 trühvli liigi sünteesitud EcM morfomeetria on erinev pärnal. Seene koe osakaal 79 vs 37%; seene RNA osakaal 64 vs 35%; ergosterooli konts 1,62 yg/mg vs 0.72 yg/mg2 trühvli liigi sünteesitud EcM morfomeetria on erinev pärn l. Seene koe osakaal 79 vs 37%; seene RNA osakaal 64 vs 35%; ergosterooli konts 1,62 y /mg vs 0.72 yg/mg
populatsioonidünaamika, geneetilise distantsi, pop jagunemise teooria, metoodika, kitsaskohad: ülevaade
Mycosphaerella graminicola: vt pealkiri, levikutsenter Lähis-Ida
ergosterool ei lagune mullas ei puhtal kujul ega ka rakumembraanide osana, seega seda ei saa kasutada seente elusbiomassi näitajana ergosterool ei lagune mullas ei puhtal kujul ega ka rakumembraanide osana, seega seda ei saa kasutada seente elusbiomassi näitajana
bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
%koloniseeritud
RAPD põhjal: Suillus liigisisene
Suillus grevillei 2 metsas 2 aastal. Aastati genetid prod viljakehi eri paigus; genetid suuremad 35 a lehise monokultuuris kui >85a lehise-segametsas. Arv viimases juurte jaotus ebaühtlasem ja rohkem auke. Viljakehad samas klastris võisid kuuluda eri genetitele. Max geneti läbim 7 m ja 11 m vanas ja noores metsas. Aastast flukt seostati, et eri genetid toodavad viljakehi eri aastatel
ISSR e SCAR mikrosatelliitmarkerid (3) Suillus grevillei jaoks -3 markerit ei võimalda kõiki indiv eristada, eri kodominantsed markerid on lokaalselt tugevasti agreg -arv eosed levivad mõnikümmend meetrit. Samas 700 m kaugusel olevad popid pole üldse eristunud -arv geenivah esineb järkjärguliste lühikeste eoste levikutena
kalmia allelopaatilised ühendid: mõjuvad kuuse juurte kasvule pärssivalt.
AM süsinikuringe. Väga palju C mullas glomaliinina, mis on väga pika elueaga
söötmed looduskaitse fakte
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
prokarüootidele ja eukarüootilele HiSeq NY Central park: eriti prokarüoote kooslusi seletab 22% pH, euk 4.4%; Mantel testi põhjal ka kooslused on tugevalt korreleeritud (R2=28%) . Paljud euk ja prok OTUd on tugevas korrelatsioonis (R <0.77). Enamus OTUsid unikaalsed, ei vastanud GreenGenes ja SILVAs olevatele; samas Ameerikas enamik laiemaid fülotüüpe 90% tasemel kattub. Central Parki BD akumulatsioon on vaid 6% madalam kui ameerikas bakteritel ja 25% madalam eukarüootidel. Väidavad, et kliimal ei ole olulist mõju bakteritele ja toetavad Baas-Beckingi hüpoteesi. Taimkate ei mõj kumbagi analüüsi.
SWE kuusikute vanusereas - BD kasvab, EmH biomass max 10-30 a metsades enne hõrendamist
monospoorse kultuuri sisene ITS varieeruvus tavaliselt minimaalne; eranditeks Laetiporus, Aspergillus sp, kus >1% sekventse tunduvalt erinevad.
Schoch CL, Seifert KA, Huhndorf S, Robert V, Spouge JL, Levesque CA, Chen W, Bolchacova E, Voigt K, Crous PW, Miller AN, Wingfield MJ, Aime MC, An KD, Bai FY, Barreto RW, Begerow D, Bergeron MJ, Blackwell M, Boekhout T, Bogale M, Boonyuen N, Burgaz AR, Buyck B, Cai L, Cai Q, Cardinali G, Chaverri P, Coppins BJ, Crespo A, Cubas P, Cummings C, Damm U, de Beer ZW, de Hoog GS, Del-Prado R, Dentinger B, Dieguez-Uribeondo J, Divakar PK, Douglas B, Duenas M, Duong TA, Eberhardt U, Edwards JE, Elshahed MS, Fliegerova K, Furtado M, Garcia MA, Ge ZW, Griffith GW, Griffiths K, Groenewald JZ, Groenewald M, Grube M, Gryzenhout M, Guo LD, Hagen F, Hambleton S, Hamelin RC, Hansen K, Harrold P, Heller G, Herrera G, Hirayama K, Hirooka Y, Ho HM, Hoffmann K, Hofstetter V, Hognabba F, Hollingsworth PM, Hong SB, Hosaka K, Houbraken J, Hughes K, Huhtinen S, Hyde KD, James T, Johnson EM, Johnson JE, Johnston PR, Jones EB, Kelly LJ, Kirk PM, Knapp DG, Koljalg U, Kovacs GM, Kurtzman CP, Landvik S, Leavitt SD, Liggenstoffer AS, Liima
Hebeloma velutipes: dikaarüon sisaldab kaht monokaarüonit (lahknevad 50/50), mille ITSid on vaid 92% identsed. Arv. On tegu vana hübriidliigi, mitte korduvate uute hübridis sündmustega, sest s. O laialt levinud. Need 2 ITS tüüpi on sarnased eri biol liikidele
Zn-tolerantne Suillus bov suurendab taimekasvu nii kontroll kui Zn-reostuse juures, samas kui 1 Zn-tundlik seen suurendab taimekasvu vaid kontrollmullas, Zn-reostusega mitte. Mõlemaid genotüüpe vaid 1 (pseudorepl)
saaste vs viljakehad
Al vähendab kasvu eriti mittemükor taimedel; ECM vähendab teistealuseliste katioonide leostumist; leelismetallide lisamine vähendab Al neg efekti. Mitte-ECM taimedel Al vähendas P omastamist. Hebeloma ei talunud Al
modelleerimine-MR taimed stabiilsemad toitainetevaeses kk-s, muutuvas kk-s ebastabiilsemad
Intsia palembanica saab EcM seened kui kasvabDipterokarpide läheduses mitte üle 30 m eemal. Nakatumine juba 1 kuu pärast idanemist. Tuubidega eraldatud idanditel ei tek EcM. Intsia kasvule AM seentest rohkem kasu kui EcM seentest > kontr kõigi P väet tasemete juures. Shorea EcM tek 20 p jooksul peale idanemist metsas. Kontakt elus juurtega v oluline nakatumiseks
koloniseeritus Malaisisas: Intsia Shorea all: 1 kuuga, mida lähemal suurele puule, seda kiirem kolonisatsioon
ECM puud troopikas: Dipterocarpaceae, Euphorbiaceae (Uapaca), Caesalpiniaceae, Fabaceae (Pericopsis), Myrtaceae, Nyctaginaceae (Neea)
ECM taimed troopilises Lääne-Aafrikas: ülevaade
juuretippude eluiga mood 2 kuud, ent mõned tipud >3 a (5%); risomorfide eluiga u 7 kuud
PDA
hübriidide tüübid, näited, kaitsevajadused
AM ja EcM kolonis kevadel madalam kui sügisel, väheneb org aine kasvades. [Arv kevadel nooremad juured]
Hispaania maasiseste viljakehadega seente liigirikkus. ECM peremeestaim on juurde pandud meelevaldselt ilma igasuguse maasisese vaatluseta
taimekasv ja ECM mood parem noortel nulgudel mullal kus orgaanika eemaldatud
Tricholoma matsutake geneetiline struktuur varieerub mööda metsade füüsilist kontakti, mitte linnulennult üle mägede
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
MMN
mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne
CO2 stimul ja O3 nõrgalt inh EcM seente VK biomassi haavikus. Leccinum spp suurenesid enim, ent mõnedel liikidel ka vähenes (Paxillus). Pigem vähenes varase st seentel ja kasvas hilistel seentel
mikroobide biomass ATP ja SIR järgi. N-väetatud metsas väiksem kui muidu, efekt eriti tugev väheviljakatel aladel
Hymenoscyphuse kompleksi pole lehtedest kunagi leitud; Cenoc on leitud ka lehtedest. Lehtedes ja vartes on palju samu liike, ent lehtedes siiski ka unikaalseid; endofüüdid suht spets, samas kui epifüüdid on pms generalistid-saproobid; Spetsiifika on pms perek-tasemel; Biogeo: boreaalses liike vähem, ent klasse rohkem; Lihhenikoolsed seened on tähtis allikas endofüütide BDle. Leiab vajadust ühtlustada proovivõttu, DNA analüüsi jms. Troopikas domin SordM (kult-põhjal) on haruldased DNA-põhistes uuringutes; morfotüüpideks jaotamist tuleb vältida
ECM langus Lääne-Euroopas
ECM seente kaitse, osa maailma toidumajanduses
xxx
mikrokosmos kahe klaasiga ja 1 cm vahet
d=2,8x20*9*3*4*2*3; rnd 10 tippu, samad DNA
Metsas taim=ühik, laboris substraat: r=5*20(2)/2(n=3*5)
fraktaalgeomeetria: pikkus vs tihedus-pole eriti usaldusväärne
MMN ei lämmastikusisaldusega: ei avaldanud erilist mõju ECM vs mikro-ja makrosaprotroofide antagonismile
ECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning sellest lahut maha, mis peale inkub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun aeglasemalt; inkub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kaduma
rasvhapete põhjal: bakterid vs seened; eri keskkonnad
kasvu mootmismeetod: 14atsetaat>ergosterool
looduslike rohumaade taastamine: aastati muutub üldkatvus ning eri taimerühmade osakaal: kõrreliste hulk, juurte biomass, mikroobide biomass kasvab, rohundite osakkal, mulla tihedus langeb. Muutused eriti pindmises 10 cm mullas. 12 a jooksul taimkate nagu loodusl, muld sügavamal siiski mitte
seente biomassi hinnangud: PLFA 18:2w6,9 on parem kui ergosterool ja qPCR: olemas suurel hulgal kandseentest, ohtralt, liigiti varieeruvus väike. ITS koopiate pg DNA KOHTA! Var. 500-14000; qPCR ei tuvasta kõdus suuremat koopiate arvu kui mullas; mullas kandseente ITS koopiaid 67G-910G/g biomassi kohta
Tansaania: Katavi NP dominCombretum jt mopane puud. Kasutataval maal basaalpind, puude arv ja BD suurem kui kaitsealal -arv et tegu on kahe koosluse seguga
PLFA: mikroobide biomass suurem prim sukts aladel lepa, Equisetumi ja Rhacomitriumi risosfäärides vrd teiste taimede ja palja mullaga
peroksidaasid vs kemikaalid valge-mädanik-seentel. ülevaade, JOONISED, kineetika, pseudokineetika
märgitud fosfaati suudab transportida Tuberi viljakehas olevad hüüfid ja seda ka metaboliseerida; arv et Tuberi viljakeha iseseisvub peale algme moodustumist, suutes ilma peremeestaimetagi kasvada
delta C13, N15, S34: ohureostus mojutab tugevasti metsi, delta N15 suureneb kovasti taimedes ja huumuses; S34 leostub kergesti
tanniin: Hymenoscyphus: suudab lagundada paremini kui ECM seened, siiski inhibeerib kasvu, ent stimuleerib PPOde aktiivsust
proteiin-polüfenooli on ErM seened võimelised lagundama, ent ECM seened mitte
piiratud N-ga MMN
matsutake looduslik viljakehade produktsioon Rootsis
ergosterooli mõõtmine j abiomassi kalkuleerimine pole veeseentel usaldatav
RAPD: Tuber melanosporum -regiooniti väga väike erinevus, erv tegu pudelikaelaga viimasest jääajast, arv põhj viljakehade hiline valmimine
 Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
agar
%kolonis asemel ECM juuretippude koguarv N-jaot tõttu
EcM noored taimed kasvavad paremini ja on suurema elumusega, ent eelistatumad herbivooride poolt paikades, kus pole juurkonkurentsi suurte puudega. Elumus vahepealne kui puudub nii juurte kui vanempuude EcM seente mytseeliga kontakt ja korgeim kui on ainult mytseelivorgustikuga kontakt. AM vaher seevastu kannatas nii juurkonkurentsi kui EcM vorgustiku tottu (parim kus polnud ei juuri ega niidistikku). Arv et EcM seened hoiavad ara AM puude pealetungi. Arv on www eriti oluline varjutaluvatele EcM puudele
Uus-Kaled sklerofüllimetsad on hävimas
Üks Paxilluse tüvi mõjutab eri seemnepangast kuuskede NO3 omastamist, juurte arengut, aga mitte NH4 ega aminohapete omastamist
PAH degradeerimine ECM seente poolt -vedelkultuur, suur soltuvus substraadist
15N hulk korreleerus vastuypidiselt ECM kolonisatsiooniga
ergosterool: pentaani abil mõõtmine: väiksem põllu kui niidumullal
resistentsed puud: 50%, vastuvõtlikud taimed: 35%
harv prahipaikadel, sagedam normaalsel alal AUS troopikas
ECM teke: juure apikaalmeristeem kattub ohukese mantliga, seejärel tekib hartigi vorgustik ja paksem mantel, juurekarvad kollapseeruvad, ECM areneb tipust aluse suunas.
P säilitamine polüP-na samasugune nii veget mütseelis kui ECM-s, mütseelis pigem monoP. Erinevus Hartigi võrgu ja mantli polüP vahel: HV-s rohekem K, vähem Mg. Eriti K ja P vahel tugev korrel, teised mono-ja divalentsed metallid esinesid vastavalt kontsentr söötmes. PolüP graanuleid rohkem kui söötmes KPi vrd MgPi v NaPi. Ainult KPi puhul konts suurendamine mõj polüP pos
seende sattunud C paikneb seenmantlis ühtlaselt, seen on tugev imeja; 32P jaoks on taim tugev imeja. Tundub, et taim reguleerib P ülesvõttu seene poolt vastavalt vajadusele: seen pimedas ei omastatud P ega transportinud olemasolevat taime; samas mitte-ECM juurtes P kuhjus
seentel on kadunud voi vahenenud mitokondri genoom; paljudel mitokonder asendunud hydrogenosoomiga, er naaeroobsetel seentel; teistel mitok geenid rannanud tuuma. Seavad kahtluse alla senise seente polvnemise
Sveitsis üle 30 a: aastane kogutoodang kasvanud ja nihkunud keskm 10 p edasi; kogutoodang sõltub pos aastasest keskm sad-hulgast, toodangu algus sõltub augusti max temperatuuridest
saproobide kultuuride säilitamine agaritükkidel steril dest vees
MMN
morfotüpiseerimine tuvastab palju rohkem EcM seeni kui T-RFLP. Prooviti 3 eri praimeripaari ITS regioonile, sh 58A2, NSI1, NLB4. T-RFLP tekitas kaheldava õigsusega mustreid, mida ei tuvastatud hiljem sekveneerimisega. Re3konstrueeritud koosluses ei suutnud T-RFLP tuvastada mitmeid haruldasi liike
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.; tricyclazole inh melaniini sünteesi
risomorfide sisestruktuur -ei erine pikkustpidi; kanalhüüfid on eriseentel väga erineva läbimooduga
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslusedAM seente tapmi e benomüüliga soodustab nvasiiv e Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas
Goodyera repens: seene (Ceratobasidium cornigerum) ja taime vastastikune 13C 15N ülekanne. Seenest Gly ja taimest CO2 märgist kujul. . Seega rohelistel orhideedel mutualistlik mükoriisa. Juhuslik leke välistati. Palju Gly C-st hingati välja; EmH-sse liikus 2.6% taime fix 14CO2st. Taimest liikus C palju rohkem kui vastupidi
miombo ökosüsteemide majanduslik tähtsus aafrikas kõrge: mesindus, seened. Palju LK ja demogr probleeme, korruptsioon
Tricholoma scalpturatum Euroopas: 2 krüptilist liiki, lähedalasuvad ppulatsioonid ka üsna erineva struktuuriga
Rhizopogon toodab palju Oksalaati vrd Hebelomaga ja parandab oluliselt taimede P-toitumist erinevate mineraalide lisamise (v-a CaCO3) korral. Arv. P omastamist parandab hoopis H+, mis eraldub koos oksalaadiga, ent mille CaCO3 kiiresti haarab
Rhizoctonia solani-Thanatephorus AG3 eristab tubaka-ja kartuli spets tüved omaette rühmadesse. AG sees on somaatilise mittesobivuse rühmad, mis koosn isolaatidest. Seal eri isolaatidel eri AFLP muster, v sarn muster ja grupp võib tulla kaugelt alalt
Suillus viljakehi tohutult-arv saab kohalikust mullast lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldustSu llus viljakehi tohutult-arv saab kohalikust mull st lisa C-ühendeid, vähendab oluliselt mulla normaalset C-sisaldust
MMN
kasvuhoone: d=1*10 n=2/taim; koloniseeritud juuretippude arv proovis
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
miombo kasutamine: pms puusöe põletamine, ohud põllustamine, viljapuude saagimine. Põletama peaks kohe peale vihmaperioodi, mitte kuivvaper lõpus
maasiseste viljakehadega seened: Austraalias leiti korraga yle 150 uue liigi; provialade uurimine inimtundides
seene viljakehade toiteväärtus loomadele: enamusele ei piisa, sest ei suuda eose kesta seedida ega kitiinist N omastada. Muidu väga varieeruv liigiti, ajaliselt ja piirkonniti. Mõningaid mikroelemente kuhjub seentes, teisi ei akumuleeru üldse. Seentes palju Se
seente biomass suureneb tundras kui väetada. Kui soojeneb, kasvab seente ja juurte biomass vaid igikeltsa aladel, mitte kanarbiku-maadel. Liivakottidesse kasvas enamasti EcM mütseel isotoopide järgi. Mütseeli prod mood vaid 10% biomassist ja mütseeli iga on seega 50a. Obs, et müts elab talve vabalt üle. Arv et kliimasoojenemisega arkt tundrad muutuvad sarnasemaks leedemetsadele ja kanarbikumaadele. 
tubulaarsed ja sfäärilised vakuoolid: N, K, P hoidmine, transport rakust rakku: ylevaade
hüpogeilised seened: eri eelistused raie suhtes, üldjuhul raiudes diversiteet ja biomass vähenevad
%koloniseeritud morfotüübiti ;mütseeli pikkus: fluorestsentsvärvid
Friesi sööde: palju vitamiine
KMnO4 põhjal, pöördvõrdeline taime kasvukiirusega
kolonisatsioon sõltus kõdutüübist; maapinna kulukotte juured ei koloniseerinud. 
EcM taimede kasvukiirus korrleerub C allokatsiooniga mükoriisadesse -< taimed pole C-limiteeritud; arv. Et taimed saadavad lisa-C seentele, et see vahetada N, P vastu
ECM koosluste tähtsus metsa ökosüsteemides: mobiliseerivad elemente mullaorgaanikast, kuigi ilmselt otseselt ei lagunda polümeere; ammutavad ka lähtekivimitest mineraalseid toitaineid org-hapete eritamisega; MHB abistavad murendamisel; www-d aitavad seemikutel võrsuda ja regul taimekooslust; kliimamuutuste mõju on raskesti ennustatav, ent arv kasvab rohke mütseeli tootjate hulk; 
ECM tipud ei sure talvel, Thelephora risomorfid kasvavad 2*C juures 0,4 mm/p; erinev eri kuusekloonide seas
üleujutus: alla 15 mm veetasemest anaeroobsed tingimused; korduvate üleujutustega männi juured adapteeruvad; seente hüdrofoobsed risomorfid koguvad ohumulle; ja jäävad ellu isegi 13 cm allpool veetaset. Üksikhüüfid surevad, ent kuivades taastuvad aeglaselt
Hagem MMN
Agropyron: kahes kambris -taimekambris olev mittemükoriisne taim saab sama efektiivselt kätte 15N kui AM-taim sealt kuhu juured ei pääse; 33P ei saa NM taim üldse. Vahet pole, kas N ja P on kontsentreeritud laiguna või ühtlaselt
kõdu lisamine: suurendas kolonisatsiooni, vähendas liigirikkust
r=1,4*15 (n=5*3*3*2); ülemine vs alumine osa
MMN eri dextroosi sisaldusega
MMN
Sphaerosporella, Laccaria, Pisolithus mood eCM pigem toitainetevaeses tingimuses, Wilcoxinale pole vahet (kolonis 95-99%); turbal sama hästi kui turba vermikuliidi segul v a Pisolithus. Taimekasvu ei mõj inokul ja kasv 20 näd
MMN
olireostusjäätmetel taasmetsastamine männiga: inokuleeritud seente asendumine kohalikega kiire; ECM moondunud, eriti norkadel konkurentidel
eritaimlates ja eri-okaspuuliikidel väga erinev, Frankia-taimedel väga erinev, enne välja istutamist puudub
MMN
Sphaerosporella brunnea õhuke ECM enamusel puudel nii steriilses kui mittesteriilses (viletsam) kk-s 2.5 g/l Glc juures. Paks mantel Pinus ponderosa, Larix laricina; rakusisest kolonis polnud. Viitab tugevale tsellulolüütilisele ja fenooloksidaasi aktiivsusele
%koloniseeritud: parim kui kaevanduspinnasele lisatud turvast
Hebeloma vk tek vaid kui seen on puuga sümbioosis. Temp flukt ei mõj VK arvukust, ent mõj ilmumisaega. Külmashokk kontsentreerib VK prod ühele ajale
EcM ja AM kolonisatsioon ei erinenud metsas ja selektiivraie aladel kasel ja vahtral
toiteväärtus Zambia seentel: Zambezi aladel 39 söödavat seeneliiki, pms Cantharellus, Termitomyces, Lactarius, Amanita. Fenoloogia; madal valgusisaldus; suht kõrgem Termitomycesel ja Cantharellusel; olulised vitamiinide ja aminoh allikad. Hädapärane toit näljaajal
Pisolithus ja Scleroderma sobivad Allocasuarina ja Eucalyptusega, ent ei mood HN ning tapavad Casuarina equisetifolia. Eukalüpti kasv suurenes 13-32 korda, Allocasuarina max 3x, Casuarina max 2 korda. Casuarina juured tegelesid vastureaktsiooniga ning epidermise rakud kollapseerusid. Samas Casuarina seenmantel oli hästi välja arenenud, kuigi õhuke.
15N: eristuvad kõrrelised ja N fix liblikõielised. Puudel N fix liigid ei eristu EcM puudest ja AM puudest; Sarcodes ja Pterospora v kõrgete 15N väärtustega, Pyrola picta vahepealne kõigi ülejäänud puude ja Mhdega. Arctostaphylos madalad 15N väärtused nagu teistel puudel.
.seenkomponent hõlmab ca 30% biomassist ja 80 rRNA transkriptidest 7 p vanuses ECMs. Kasv 0 -7 p lineaarne
Inokuleerides Tomentella sp mittesteril potti Afzelia africanaga on kogu ECM kolonis suurem
Tomentella sp kolonis Afzeliat kiiremini kui Scleroderma. Scleroderma kolonis on madalam kui Tomentella oma koos inokuleerides
Eukalüpti istanduste MR seend Hisp: Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
N saastudes ECM morfotüüpide arv väheneb N saastudes taime N konts tõuseb, P sisaldus väheneb, kasv samuti väheneb, ECM morfotüüpide arv väheneb
PAH ja klorineeritud yhendite biodegr vamä (enamasti tugevam kui ECM sentel; taluvus palju suurem) ja ECM seente poolt (sümbioosis männiga); puhaskultuurid
ECM kolonisatsioon suurem korgematel temperatuuridel
Paxillus, Suillus -eri tüvedel eri EMH ja risomorfide areng. Algul levivad hüüfilehvikud, hiljem isehõrenemine, risomorfid jämenevad. Variselaikude lisamine suurendas tugevasti mütseeli hulka ning selle fraktaalgeomeetrilisi näitajaid (äkki substraadi siledusest tingitud???)
vermikuliit+puutükid
vedelkultuur
PLFA: mikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata heinamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhul
Cenococcum: gpd, ITS, CgSSU intron: , mt SSU: kongruentsed tulemused. Intron tekkinud ühel korral. Arv Cenoc => 3 tugevalt toetatud liiki, millel arv eri fpüsiol omadused; eri liigid samast proovist
maksasammalde kasvatamine ja regeneratsioon steriilses vees ja liivas
ECM ultrastruktuur: Suillus grevillei eri peremeestel C külluses-tõrjumisreaktsioon
plotiti mitmete taimede juured kokku ja sealt juhuslik valik (tagab suure n plotis); %
Mullatüüpidel EcM kolonisats ja EcM sõltuvus Acacia holosericea on väga erinevad. Vaid koguN mõjutab EcM kolonis ja sedagi ü vähe. Suurem EcM kolonis stimuleerib noodulite teket
metsamajanduse mõju: põletamine vs lageraie vs valikraie
seentel arv et on mitokondriaalne konflikt emas-ja isas mitokondri ning tuuma vahel. See seletab kiiret liigiteket seentel
taimede, loomade liikuvus, kohanemisvõime on suurem, BD väiksem suurematel laiuskraadidel, sest Milankovitschi tsükkel mõjutab rohkem
pruunmädaniku seened ja EcM seened on genoomika põhjal kaotanud suure osa lignotselluloosi lagundavatest ensüümidest ja oksidoreduktaasidest
Hagem: valem
Fomitopsis rosea ja Phlebia centrifuga -vanade kuusikute liigid: eoste langemine ja idanevus palju arvukam Põhja-rootsis kus vanu metsi palju. Monokaarüoniga asustatud puutükkide eksponeerimine
ECM sümbioos kui vastastikune parasitism ja ekspluateerimine: sõltuvus keskkonnast, ekspluatatsiooni def Bronstein2001 jr; stabiliseerivad mehanismid: geneetiline uniformsus???, vertikaalne ülekanne, parasiitide rohkus, suured genetid???, filtreerimine e partnerite valik sobivuse jr, kauplemine???, kõrvalproduktide andmine, lai peremeesring kummalgi poolel!!!. Teooriat toetab: mükoheterotr!!!, ECM mittestabiilsus!!!, antagon suhet isel evol kiirenemine red queen hypot jr, spetsialistidel kiirem evolkiirus; arv spets ja palju VK tootvad seened on parasiidid???; 
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni bakterite hulk väheneb 100..500x; seentel 30..70x, algloomadel 500..1000 korda
ISSR ektomükoriisadele, SCAR marker ühele Suillus collinitus indiviidile. Suilluse genetid püsivad 1.5 a peale inokuleerimist
klonaalsetel taimedel küllalt suur geneetiline erinevus, popid koosn pea alati mitmetest genotüüpidest, mis täh, et üksikud popid rajatakse ikkagi sex levistega
15N fraktsioneerimine eri taimedel erinev ning soltub suuresti N-allikast ja mykoriissustasemest. Pohl suudab N saada aminohapetest ka nonMR olles; Eriti tugev diskrimin nitraadi 15N -arv, et mida tugevam on looduses 15N diskr, seda suurem osakaal on nitraadil; Transport labi EcM seene voib muuta tublisti d15N; Arv erikoidse MR seened transpordivad taime madala 15N sisaldusega N kui neid kasvatatakse NO3 voi GLU
15N fraktsioneerimine erinev eri seeneliikidel ja EcM vs erikoidse MR seentel. Erinevused kq substraaditi (NH4, Glu, NO3, Gly) ning oluline koosmoju. Erikoidse MR seen diskrimineeris 15N eriti tugevasti. Frakts voib soltuda voi mitte substraadi konts-st. Arv et igasugune katse looduses interpret 15N mustrit seoses konkreetse yhendi N-toitumisega ei ole moeldav
r=5*10(n=2*5); makromorf ITS põhjal; 1 proovist random 1 m juuri
kasv toitainetega turbal sama kiire kui paljal turbal, ent palju aeglasem kui agaril. Sümbioosis mütseeli kasv 2…5 korda kiirem
15N mullas: erinevad mullaühendid on eri rikastatusega nii mullas kui ka taimekudedes, ent mineraal-N puhul võib see tugevasti kõikuda; NO3 üldiselt rikastatuim, sest senitrif käigus produkt vaesustub; spets ühendite isot mõõtmine on mitte-usaldusväärne; rikastumine mööda mullaprofiili, kuna põhja kuhjub7uhutakse rikastunud org-aine
heterosügootsuse allikate vahel vahe tegemine peale pudelikaelu ja kitsaskohti: pidev migratsioon vs järguline; pop jaotus alapop-deks vs mitte
Tuber maculatum esmane süntees Pinus strobusega. Eriti vermikuliidilisaga pinnasel parem taimekasv (kõrgus, diam) kui kontrollil ja VK tek rohkem
mikroobide levik sügavuti mullas: 1m-ni seente biomassi osakaal väheneb 2x, algloomadel rohkem; aktinomütseetidel tõuseb 3x; bakteritel +-sama, sügavamal suureneb varieeruvus
Real-time PCR monel juhul mittesteriilne muld inhibeerib vrd steriilse mullaga
early vs late stage: vs mulla juurkontaktide läbilõikamine.Isoleerimata kase seemikutel Lact pubescens, L glyciosmus, Leccinum sagedasem; isoleeritutel Laccaria, Inocybe, unkn1 ja Unkn2 sagedasemad. Arv mitte-isol sagedasemad kolonis risomorfidest ja mütseelist kui isol-tute kolonis eostega
raskemetallide mõju AM seentele, ECM seentele , ErM seentele ja saproobidele. Mõjumisviisid, ülesaamisviisid, resistentsed tüved; melaniini ja kitiini tähtis roll detoksifitseerimisel. Raskemet mõj ka seenekolooniate kuju ja strateegiat. Arv EcM seente kasutamine koos taimedega on v paljutõutav bioremediatsioonis
invasiivsed eukalüptid RSAs: mitmed liigid levivad vaikselt koldest eemale ja transformeerivad maastikku. Kasutatud ornamentaalselt, varjuna, kütteks ja ehituspuiduks. Kuivatavad maapinda ja stimul põlenguid
Terfezia arenaria, claveryi, Tirmania pinoyi sünt Helianthemumil. Taimekasv ja EcM vs rakusisene endoMR sõltus substraadi toitaineterikkusest; alati ilma mantlita; polüspoorne inokul tekitas vaid VK-algmeid
risomorfide struktuur eriliikidel väga pohjalikult. Tsentraalne paks hüüf tühjeneb, umbritsevad peenemad hüüfid väga paksu seinaga ja kaetud glükoproteiididega. Ümbr. hüüfides väga palju mitokondreif ja P-vakuoole, tsentraalhüüf ei kanna P
%kolonisatsioon korreleerus pos koguP, pH, lahustN, vahtral ka K, Fe, %orgaanika, lahustP
EcM seened reageerivad positiivselt biomassi tootlikkuse ja hingamisega CO2 konts tõusule. Efekt erineb tüveti eri liikidest
enamus EcM seeni reageerivad positiivselt C/N vahe suurenemisele hingamisega, eksudats, biomassiga, C-tarbimise efektiiivsusega, N omastamisega. Erandiks Amanita muscaria, Piloderma spp
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
r=2*12; %koloniseeritud 100 juhuslikust
MMN, eri tardained, puusüsi
Cd: vähendas koigii organismide hulka, tuhk neutraliseeris cd efekti, tuhk suurendas hingamist 2x, Cd vähendas eriti seente osakaalu ja suurendas aktinomütseetide oma.
lehekõdu lagundamine ja veesisaldus suurenes, hüüfide koguhulk vähenes kui mükoriissed juured lõigati läbi: 
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
%koloniseeritud parim aktiivmuda jääkidel vrd metsamulla ja kontrolliga
r=5*25(n=20)+mfg lisaproovid sügavamalt
15N korgem rohumaade mullas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhidee>muud taimed>muld; Epipactis ja Cephalanthera (nagu Mykohet taimed) omasid d15N ja d13C suuremaid vaartusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanthera olid nagu muud taimed; Ophrys omas vahepealseid vaartusi; Mitmed orhideed said palju N seene kaudu, teised mitte; Cephalanthera, listera ja arv ka Epipactis saavad palju C seene kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poogikus); Arv et eri taimede 15N soltub erityypi mykoriisadest; 




maasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus paiguti tungisid läbi tanniniseerunud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud surid
anastomoseerumine: selle eeldused, geenid, tähtsus füsioloogias; somaatiline sobivus
Ceratobasidiales: parentesoom perforeeritud, Sebacina vermifera: mitteperfor parenthesoom
13C: puidulagundaja seened on 4 promilli keskm rikastunud vrd puiduga; Kitiin on 2 promilli rikastunud vrd tselluloosiga; Arv kandseened eelistatult metabolis 12C samas kui 13C laheb polymeeridesse. Lagundatud ligniin on u 3,5 -4 promilli 15N vaesem kui lagundatud tselluloos. Kogu seene ja kitiini 13C muster sama
Cortinariust ei saa RFLP põhjal eristada. ITS vähe divergeerunud, ent mtLSU annab hoopis paremaid tulemusi. Paljudel seentel suure liigisisene varieeruvus
Crone suhkruta
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
madaldatud temperatuur ja väetamine inhibeerivad potis viljakehade teket; lühendatud päev stimuleerib. Korreleerub taime kasvu seiskumisega. Väike, ebaselge mõju ka peremeestaimel
r=2,5*15 eri horisondid (n=72+48); arv morfotüübiti, alla 5 jäeti välja
MMN: retsept
Hygrocybe, Clavulina, Clavulinopsis, Clavaria, Trichoglossum, Geoglossum on väga madala d13C ja väga kõrge d15N väärtustega võrreldes saproobidega (Cystoderma, Panaeolus, Mycena, Entoloma). Hygrocybe pole kultiveeritav. Hygrocybe eelistab kasvada samblaga.
1,5a puud, r=1*10 (n=2*7*3); makromorf, biom, RFLP, 3 eri sekventsi
RFLP-põhised probed DSE (Phialocephala, tüüp1) populatsioonigeneetika uurimiseks. Phialocephalal kõrge polümorfism (Nei indeks), tüüp1-l madalam. Samad RFLP-probed ei andnud tulemusi teistel Phialocephala liikidel
Phialocephala: ITS vs RFLP vs ISSR: P fortinii on kompleksliik koosn 4 mikroliigist, mis võivad olla koos samal juurefragmendil. Arv et toimub mikroliigi sisene rekomb, aga liigivah mitte. ITS oli vahetegemisel vilets, muud regioonid andsid ühesuguse hea tulemuse
Tricholoma populinum ja Tr. Scalpturatum haava istandikes Prantsusmaal. Iga-aastase üleujutusega aladel v palju väikeseid ja geneet v sarnaseid geneteid; häiringuteta alal v suured (>10 m populinum ja >6m scalpt) ja geneet erinevad genetid. Aastane geneti kasv 0,35m. Scalpturatumil 2 erinevat isendite rühma, mis arv olevat krüpt liigid. Genetite eristamisel RAPD 2x efektiivsem kui ISSR ja >10x efektiivsem kui IGS2-RFLP. Samad genetid tuvastati mitmel eri aastal mõl liigil mõl kasvukohast
SH: matsutake
kompetitiivne PCR: Hebeloma puhul viljakehad näitavad hästi mütseeli asukohta; peale viljakehade kadumist ühe aasta jooksul on kadunud ka mütseel; seal kus viljakehi pole, pole ka mütseeli
Daldinia loculata: eripuudel eriisendid, samal puul enamasti sama isend. 3 geeni sekveneerimine ja alleelid. Paariline enamasti koniid ja väga lähedalt
IGS RFLP meetod geneti määramiseks ECMs
N ühendite omastamine Hebeloma cyl poolt. Parimad Gln, Glu, Ser, Gly, uurea, Ala, NH4. NO3 keskpärane. Oluline aja efekt. Eri monokaarüonitel eri N ühendite omastamisef erinev. Aminoh omastatavus korreleerus, ent mitte valkudega (BSA, zelatiin). Kokkupandud dikaarüonitel samade ainete omastatavus vahepealne. Kooseksisteerivatel metsikutel dikaarüonidel samuti paiguti üsna erinev N ühendite omastavusvõime
viide spets RM söötmele, mis sobib kottseentele ja stimul paksu mantli teket
Tuber melanosporum: EcM seenmantel vs Hartigi v; HN-s pms transportergeenid ülesreguleeritud
.
juurtega inokul ebatsuuga istikud: lepp ja Calamagrostis -minimaalne, v üksikud Wilcoxina ja DSE; ebatsuuga, leesikas, kask ja paju suurimad
r=2,5* 30 (n=684) 200 juhuslikku tippu
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
EcM inokul ei muutnud tugevasti väetatud eukalüptil ülesvõetud d15N profiili, sest ARV liiga palju min-aineid ja taim sai ise kätte. Ricinuse d15N on u 1promilli võrra mafalam kui NM taimel arv seetõttu , et transpiratsioonivoog AM taimel suurem ja 
vs metallimõjude tuvastamine
Pachlewska, Ingestad pine
r=5*30, eri horisondid; aktiivsete juuretippude arv
kaseseemikute istutamine erimuldadele: igal mullal erinevad seened, mullal kus kaski polnud, ecM kolonisatsioon madalaim
kõigi seente ja alamrühmade BD maailmas, Inglismaal ja troopikas. Ekstrapoleerimine taim:seen, putuk:seen, peremehe-spetsiifika, uued liigid ekspeditsioonidelt jms. Arv 5.1 miljonit, siiski jäävad 1.5 miljoni juurde
Pisolithus vahendab N liikumist Casuarina ja Eucalyptuse vahel. Transp on er suur kui Casuarina on Frankia noodulitega ja ECM > ECM > kontroll. Kui on nii Frankia kui ECM, siis transp toimub pms Casuarinasse hoolimata sellest kumba taime on N väetatud. NO3 ja NH4 efekt sama
seeneniidistiku modulaarsus, ühendused, transport, signalisatsioon: ylevaade
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
Laccaria bicolor + Pseudomonas fl. Laccaria inokul stimul ebatsuuga kasvu, MHB mitte (arv sest inokul peale ECM inokul). MHB kadus risosfäärist 4 a jooksul pea täielikult, Laccaria vähenes kõvasti. Bioloogiplaadid näitasid erinevust mulla ja risosfääri ning eri töötluste vahel: diskriminantanalüüs
EmH hinnang ja kasv sõltub mulla struktuurist. Liivas 4x vähem ergosterooli kui looduslikus mullas ja väetamise efekt ergost-le vastupidine
15N fraktsioneerimine toimub seentes pms NH4+ ioonide selektiivses või mitteselektiivses kasutamises vrd nitraadi ja org N-ga. D15N sama seene piires korreleerub biomassiga ja söötmes kogu N kasutamisega. Arv seente kasvades läheb osa assimil N söötmesse tagasi ja reassimil, mis muudab täpse D15N interpret keerukaks
13C fraktsioneerimine saproobidel soltub kasvufaasist: P1 -13C rikastumine, P2 13C diskrimin. Arv et see soltub C omastamisest erinevate C kanalite kaudu, mis lylitatakse sisse eri kasvufaasis. . Arv, et loodusest korjatud seeneproovidega tuleb alati kaasa votta tykike substraati.
Ceratobasidium bicorne -1-tuumaline Rhizoctonia: tõen homotallism, sageli tek 2-4 tuumsed eosed, mis on aeglasema kasvuga; eoste ristumine palju harvem kui võiks homotalse liigi puhul eeldada; arv lisaks muud mehanismid
Seisellide väikesaarte floora ja fauna võrdlus ning kaitseväärtus
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Russula ja Cortinariuse erealdamine viljakehast -> agarsöötmele -> mittereostunud tükid vedelasse MMNi, kus 3 kuu jooksul hakkab cälja kasvama. Parim kasv ilma C-ta või glükoosiga.
Collembola eelistab mõnda ECM seent teisele, eriti meeldib Rhizoctonia
Seene kolonisatsioon vähendas lehe 15N 0.5-3.5 promilli, sõltuvalt kas nitraadist või ammooniumist. EcM tippude 15N suurenes0-2.3 promilli. EcM kol ja %N korreleerusid 15Nga juuretippudes. Seened, millle NO3 omastamise efektiivsus on erinev, annavad taimele ja saavad ise erineva isotoobiväärtuse
Veestress: N ühendite konts mullas mõjutab taimede veekasutusefektiivsust. Suur transpireerimine on sageli seotud mitte kõrgendatud CO2 vajadusega kui hoopis mineraalainete kattesaamisega mullalahusest; Arv, et EcM seened suudavad oluliselt parandada taime veemajandust läbi selle, et annavad mineraalaineid
13C: kliimamuutuste CO2 eksperimentides saproobid vaesustuvad rohkem kui EcM seened, sest sapr kasut vana C. Cort ja Inoc kasut sügavamast mullast C ja N; Russ ja Lact kasut uuemat C ja N kõdust; EcM seentel kuni 12% kogu-C-st ja 50% valkude C-st pärineb mullast
15N: EcM ja saproobid sama mustriga otse liustiku serval. Arv. Peremehe-spets liigid suudavad rohkem N peremehele anda (siin pm-spets korreleerub risomorfilisusega ja ka taksonoomiaga. Taimede 15N on liustiku servast kaugenedes u 4promilli kõrgem. Seletavad seda suurema kasuga EcM seentelt
15N mullaprofiilis: EcM metsa mullas suurem vahe kui AM mullas - arv seened sügavamal mullas põhj 15N rikastumist; häiringud ja makrofauna vähendavad vahel erinevusi; savimullad on rikastunud 15N-ga vrd liiv ja silt-mullad; arv et ECM ja AM seentel on 15N frakts sarnasel printsiibil;  
15N: viljakehades seletab jala ja kübara erinevusi hüdrofoobsusega: hüdrofoobsetel on selgelt erinevamad mustrid, sest niidistikus rohkem kitiini; samaaegselt kõrge 13C ja 15N näitab, et Vkde valgus on mõlema poolest kõrged; 13C-d mõj arv lipiidide muster; 
arvavad, et Otidea on ECM, Ramaria, Clavulina saprotroofid 14C põhjal. Sowerbyella puhul pseudoreps
ektomükoriissuse määramine isotoopidega
14C põhjal ligniini ei kasuta seened energiaallikaks, vaid lagundavad selleks, et tselluloosi ja muid C-ühendeid paremini kätte saada. Seentes kitiini ja proteiini osakaal mõjutab kõvasti 15N väärtust, sest kitiin on 10promilli vaesem kui prot. EcM seened arv transpordivad 15N-vaeseid aminohappeid taimedesse, ise rikastudes 15N-ga; 
Koguprimaarproduktsioonist läheb taimedel maa-alla 27-68%, seentesse 1-21%. Allokatsioon EcM seentesse sõltub v tugevasti allok maa alla. Väidet kõik looduslikud uuringud on allokats EcMi ülehinnanud (15-21%)
Rhizopogoni liigid ja männiliigid Californias ei ole spetsiifilised allo-ja sünpatrilisuse seisukohast; Inokul mändide kasv kiirem ja EcM kolonis väiksem lõunapoolsetel liikidel ja pop-del. 
kivimiproovid seenehyyfidega. Erivanused. Mida vanemad, seda rohkem hüüfe.
põhk, 14C-ligniin (DHP)
puud investeerivad maa alla augustis 6 x rohkem kui juunis; augustis EcMdmood 39% mikroobsest biomassist mullas; seente viljakehadesse jõuab C 3-4 p pärast 13C rikastamist, mis tähendab et primordiumid saavad uue C-süsti arenguks, mitte ei kasva vanast rasvast; augustis EcMdmood 39% mikroob est biomassist mullas; seente viljakeh ess jõuab C 3-4 p pärast 13C rikastamist, 
Korupis ja Zambias EcM ja AM puud ei erine 15N poolest. Uapaca lehestikus 15N väiksem kui caesalp all ja arv N transform teistsugune Uapaca all kui mujal. Korupi kohta stabiilsed isotoobid räägivad vastu, et EcM pole siiski olulisemad kui AM seened P omastamisel
15N Euroopa metsades, vs N vaetamine; vaetamata aldel tugev 15N kyllastumine sygavamal mullas. Koigi taimede (EcM, ErM, AM) juurte 15N sisald kasvab sygavuti yhepalju, aga palju vahem vorreldes mullaga; Selet mulla proffili d15N sellega, et sygavamal seentest parinev mittelagun N yhendid; seentest taimedesse laheb pigem 14N. Arv vaetatud metsades N kyllastus pohj juurte suuremat 15N kui mullas; mykoriisad on 1.7-2 promilli 15N rikkamad kui mitteMR juured => seenmaterjal on 3-11 promilli enam rikastunud vrd taimega. Arv et taimedevah erinevused tulenevad pigem juurdumissyg kui eri N yh kasutamisest
mulla hingamine ja ECM seente viljakehade biomass väheneb drastiliselt puude koorimisega, 
Uapaca , Monotes (Dipterocarpaceae) ja osad Caesalpinoideae on ECM Tansaanias
ECM taimed ida-aafrika savannis: Caesalpinaceae, ülevaade.
15N taimede AM vs ECM staatuse hindamiseks. Frankia ei tee vahet
15N fraktsioneerimine mullas, seentes ja taimedes. Frakts er NH4><NH3, NH4 lendumine, nitrifikatsioon, denitrifikats, metabolism; Vâidet mullas domin mittekattes N, mis annab 15N osakaalu ja see aja jooksul ai muutu. Labiilne N muutub, aga seda on vahe; Sygaval mullas d15N rohkem kui pinnal arv varise tottu ja kitiini tottu; vananedes ja madanedes NH4 lendub, pohjustades 15N sisalduse kasvu; isotoopide jargi ei tohi vaita, et eri taimed saavad mullast eri yhendeid, pigem on tegu erineva juurdumissygavusega; N2 fikseerivatel taimedel pakub 5 promillist vehet kui kriteeriumi; tuleb valida oiged taustaliigid; 
Hagem + turvas + perliit
adekvaatsem: igast proovist kindel arv juuretippe
ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaalas väike, vaid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide kompleks, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%
NaCl -soolatolerantsed Paxilluse eri tüved käituvad erinevalt: üks võtab soola üles ja säilitab selle kõrvalt funktsiooni; teine ei võta soola üles ja elab ka edasi
hübriidid Flammulina liikidel: ITS1 ühelt vanemalt ja ITS2 teiselt vanemalt. Mõl alleelid samamoodi
MMN, eri pH tõstetud h2so4 ja naoh-ga
varase staadiumi seened nakatavad perem taimi ilma lisa Glc sootmes, samas kui hilise st saaned tahavad lisa-Glc ja sel juhul voivad nakatada ka mitte-peremeestaimi. Cenoc isolaat nakatas okaspuid, aga mitte yhtki lehtpuud. Kui lisada liiga palju Glc, on taime kasv inhib arv seente eritatud pigmentide tottu
kultuuris EcM kandseened ei tooda koniide; Limacella NM toodab
ülevaade 13C ja 15N: taimedes CO2 diskrimin pms Rubiscos, mõj õhulõhede juhtivus, assimil-kiirus; maapinna lähedal CO2 võetakse respireeritud molekulidest - seetõttu madalam; 13C rohkem sügaval mullas; 15N troopikas 6.5 võrra kõrgem kui temp - N tsükkel troopikas avatum; Arv. et top-predaatorite 13C annab märku maa-aluste ja maapealsete ökol suhete tugevusest; 
Tuber spp: parim isoleerimiseks woody plant medium
Pineerliikide (Inocybe, Laccaria) ja Hebeloma eosed idanevad kergesti Salixi juurtel; Russula ja Cortinarius ja Inocybe dulcamara mitte. Idanemine hea ka 1 kuu möödudes, ent 1 aasta pärast vilets. II staadiumi seentel juba kuuga idanemine kehv ja aasta pärast ei idanenud enam. Arv, et suurte puude keemia ja varase staadiumi seente mütseel võib paremini mõjuda hilise staadiumi seente idanevusele; 48% mõju idanemisele oli puu genotüübil ja oluline roll ka seene viljakeha-indiviidil 
arv et AM-süsteemis C-liikumine taimest taime üldiselt ei toimi. Pettus võib olla, et osad taimed panustavad üh süsteemi vähem, anastomoseeruvad hüüfid võimaldavad efektiivsemalt toitaineid transada ja stimul signalisatsiooni
SCAR praimerite konstrueerimine EST andmebaasi põhjal Hebeloma cylindrosporumile. 6 markerit suudavad eristada 10/12 monokarüootsest eri VK saadud kultuuridest. Samad markerid sobivad ka teistele Hebeloma liikidele, ent mitte nii hästi
PAH biodegr on risosfääris kiirem kui bulk mulllas, ent MR hüüfide olemasolu inhibeerib lagunemist, arv MR seened võtavad ära lagundajatele vajalikud mineraalained PAH biodegr on risosfääris kiirem kui bulk mulllas, ent MR hüüfide olemasolu inhibeerib lagunemist, arv MR seened võtavad ära lagundajatele vajalikud mineraalained
ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
r=2,8*5(n=20*2)+1 cm3 random; random 4 tüübist: RFLP
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: N sisald albiinodel suurem, D15N korgem kui muudel taimedel, arv saab osa C ja N Thelephora sp1lt, millel on juurtega sama ja lehtedest 2-3 yh vaiksem D15N (sama mis Trudell, 2003). Albiinod on taiesti seentest soltuvad ja roh miksotroofid saavad 48,7 protsenti Cst seentelt; arv albiinode vahene fitness esialgu takistab nende laia levikut ja www funktsioneerimist
N ja girdling vs mulla mikroobid ja nende ensüm akt aastaajati: Girdl vähendas juurte kolonis alles 14 kuud hiljem u 60% võrra, peenjuurte mass vähenes 70%; ensüümid aktiivsed sügisel ja kevadel, eri ensüümidel tippakt eriaegadel; PLFA EcM seene biomarker vähenes 2 kuud pärast girdl juba (mõju EmH-le kiire ja EcM ning juurtele mõjub pika viivitusega); EcM seente biomarker korrel tugevasti PheOx aktiivsusega; bakteried ja sapr seeni girdl ei mõj; tsellulaaside ja proteaaside tippakt on sügisel, mis korrel juurte ja lehtede suremusega; girdl vähendab nende akt., sügisel PerOx akt väheneb - ARV SOM ja FOM lagundajad vahelduvad; puudel on tugev mõju mikroobikooslustele ja nende ens protsessidele
Heterobasidion annosum cDNA rmtk: geenidel vähe sarnasust, ylesreguleeritud tsütokroom 450 geen, superoksiidi dismutaas, väga vähe olulisi muutusi puhaskultuuris vs 48h infektsioonistaadiumis seene vahel
Thelephora terrestrise mõju on eri Pinus contorta semneperekondadele erinev nii taimede biomassi kui EcM kolonis osas
Trichaptum: mitu ITS ja IGS varianti. Dik org-s kummaski tuumas erinev ITS v IGS versioon. 85% juhtudest ITS1 ja IGS2 samad; 95% juhtudest ITS1 ja ITS2 versioonid samad -mingil tasemel krossing-over toimub. Fülogeneesis ITS1 ja ITS2 inkongruentsed
hübriidid Coniophora puteana kolmel krüptilisel liigil: ITS1 ühelt, ITS2 teiselt vanemalt ja ef-alfa ning beta-tubuliini mõlemad alleelid olemas
x
juurte vähenemine õhu saastatusega
eukalüpti invasioon arv tänu mürgisele varisele ja allelokemikaalidele. Eukalüpt mõjutab risosf bakterite kooslust DGGE ja funktsionaalset mitmekesisust neg. AM seened potikatses vähendavad eukalüpti efekti teistele taimedele
 elevCO2 -kvantitatiivselt seeni CO2-rohkuses enam ergost. Põhjal
Trichaptum abietinum: 3 ortoloogset ITS1 regiooni (pseudogeenid, hübridisatsioon, heteromeersetes kromosoomides: jamps), ent muu sama; mch, ITS1, ITS2
13C: saproobidel fraktsioneerimine pehmemäd <valgemäd<pruunmäd. Arv. Erinevused tulenevad vamä seente efektiivsemast oksalaadi tsirkulatsioonist. Lagundatava puidu d13C ei muutunud 50% massikao järel, mistõttu arv, et seentel oluline ka CO2 pime-fikseerimine; autolüüsi faasis toimub glükoneogenees, mis kompens 13C väärtusi, 
lagundamine EcM seentel arv fakultatiivne. Ei tohiks ranget vahet teha EcM seentel ja saproobidel, vaid EcM seeni tuleks käsitleda ki biotroofi-saprotroofi kontiinumil. Kui juur sureb, siis EcM seen saab esimesena jaole ressurssidele, EcM seente evol saproobidest ei toimunud kindlasti pika hüppega
puhaskultuurid. Männiokkad söötmesvähendavad Amanita, Tylopiluse, Leccinumi, Scleroderma, Pisolithuse kultuuri pindala; Suillus, Lactarius, Cenococcum ei muutu; pineenidkõik inhibeeritud (vähem Suillus, Lactarius affinis; okkaleotis: Suillusele mõju positiivne, Amanitale neg; Erinevused koloonia tiheduses ja läbimõõdus; ECM kolonisatsioon vähenes kõigil seentel
ECM seentel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!
2000 m2; 80 plotti, >420 proovi kokku; 65 a männi istandikus kas eri proovivõtustrateegiaid: mulla T-RFLP vs 1 vs 2 vs 3 juuretippu proovist. 25% liikidest ei leitud mulla DNAd analüüsides ja 25% jäi leidmata 2 või 3 juuretippu analüüsides. 1 juhusl juuretipp andis väga viletsa tulemuse; juuretippude eristamise intensiivsus vs ekstensiivsus. Palju proove ja 1 tipp annab sama tulemuse, mis poole vähem proove ja 2 tipp = 1/3 proove ja 3 tippu. Tuvastamata jäi igal juhul 16-23% liikidest. Jackknife1,2; bootstrap ECM puhul v viletsad. Dominandid EMH vs ECM v erinevad
mükoriisa mõju herbivooridele: spetsialistidele positiivne, generalistidele negatiivne; sõltus ka herbivooria tüübist. Mõjutab nii toitainete koosseis kui ka repellendid
r=2.5*15 n=?; %koloniseeritud; väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustegaviljakehade arv ja biomass, ECM %koloniseeritud väheneb suurlinna läheduses, korreleerub okkakahjustustega
hübriidhaaval vs N väetamine vähendab AM kolonis, suurendab ECM kolonis
MMN
suured vakuoolid -sisaldavad n, väikesed vakuoolid -polyP, (Al)
viabiilsus: mootmine fluorestseiin diatsetaadiga. Vitaalus suurim aprillist juunini ning novembris (GER); päris pinnalähedal ja B-horisondis, vahepealsetes madalam
15N: produktiivsuse gradiendil erinevate mükoriisatüüpidega taimed käituvad erinevalt. Nii taimedel kui ECM seente viljakehadel tõusis N konts. EcM ja ErM taimedel ja Orthilial v tugev pos mõju 15N-le, ent Pyrolal tugev neg mõju. AM taimedel ja EcM VK-del  mõju polnud v nõrgalt pos.
okaste eemaldamine looduslikul männil vähendas pealsete juurdekasvu järgneval aastal, käbide teket, ECM seente viljakehade prod, tuberk ECM osakaalu (mitte oluliselt), samaks jäi ECM kolonisats, juurte kasv, ergosterooli sisaldus
Eesti taimkatte elemendid: haruldaste taimede levik (pms Lä-Saaremaa, Hiiumaa), levilapiirid jm haruldust põhjustavad faktorid
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
arv et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali
kõik männi 2harulised tipud on ECM, juurekarvad ei tähenda alati ECM puudumist; arv aastatevah vahe kolonis% sõltub ilma kuivusest; ektendoMR puhul MR teke algab Hartigi võrgustikust, ka pikkjuurtel on rakusis kolonis. Mükoriisa teke männil vs kuusel 1a vs 2-3 a seemikutel
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
kuuse geneetiline muundamine ei mõju mullaseente kooslusesle. Mineraalmulla BD suurem kui org.
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime transpiratsiooni reguleerijatena, õhulõhede juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taim. Erinevused isolaaditi RM moodustamises. Mitmekordsed erinevused kasvukiiruses
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja risosfääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui mitteMR taim. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusega
risomorfid Pisolithus: monokaarönidel puudusid täielikult nii MMNl kui kasvutaskus; kombineeritud dikaarüonitel väga suured varieeruvused, 1/3 ei moodustanud yldse risomorfe, teistel väga erinev läbimoot. Vanadel risomorfidel tsentraalne tsütoplasmata hüüf
ektomükoriisa vs mulla DNA: liiga vähe proove, sarnane, vale interpretatsioon
EMH lugemine = PLFA 18:2w3,6; DGGE intens = quant PCR = DGGE kloonide arv (mitte alati!)
Populus tremula EcM sünteesiks ainuke sobiv MMN + vitamiinid
ECM kolonisatsioon m-1ja biomass taMMEL suurem kõrge CO2 korral, varieerus tugevasti aastaajati; %kolonis sama
.
ericales: MR tüübid: eriliikidel leidus mitmeid eritüüpe
maasiseste viljakehadega seente mitmekesisust enamuses Eur maades v vähe uuritud, mistõttu on ka puudulik kaitsekorraldus. Lihtsalt pole teada harulduse põhjused, kas nt leiuef. Tuleb kaitsta ka inimhäiringutega kooslusi, sest mitmed liigid tahavad just seda
Paxilluse üks tüvi, mis on mükoriisne, erineb genoomi ja ITS poolest väga vähe kahest teisest tüübist, ometi on transkriptoomika väga erinev kase juurega kokku viies mittemükoriissest tüvest võrreldes kolmanda tüvega, kusjuures pole teada kas teine tüvi on non-ECM või ei sobi kasega
EMH uurimise metoodika ja faktid: täielik ülevaade
liigitekke mehhanismid: saartel suurem ökoloogiline võimalus, sama ka suure häiringu korral mujal. Polüploidide omadused ei pruugi olla aditiivsed. Mõjutab sümbiontide -tolmeldajate divergeerumine
MEA
mikrolülijalgsete BD mõjutab taime kasvu vähesel määral, suurema liigirikkuse juures enam ei mõjutagi. Ka taastumine põuast sarnane madala ja kõrge BD-süsteemides. Põuakartlikumad hoopis haruldased liigid ning ka liigid, mis lihtsates kooslustes toler, keerukas aga mitte. Idiosünkr efektid Arv liigirikkus-ökosüs fn suhe on teravam maapeal kui maa all
18O: seente veiljakehade veemajandus: kuivaperioodil vesi tuleb kas otse risomorfide kaudu sügavalt mullast või võtavad puujuured seda sügavalt üles; Rhizopogon jt +_ sekotioidsed seened on vähese transpir-ga, ent Amanita raiskab
ECM seente ruumiline autokorrel: olematu alates 8 m. Eri liikidele erinev. Biomassi/esinemissageduse erinev jaot eri liikidel
EcM seente viljakehade diversiteet kahaneb N saastudes. Eriti tundlikudCortinarius, Lactarius, Russula, Hebeloma, Tricholoma. N taluvad Lact theiogalus, Laccaria, Pax, Hygroph olivaceo-albus. Koosluse koosseis muutub enne rohustu muutumist. Arv, et Euroopas on seente BD vähenemine samuti seotud N-ga
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)
EcM seente koosluste uuringuks on vaja sobilikke töö disaine, keskk andmeid, ja nende põhiseid mudeleid; distaalsed vs proksimaalsed muutujad, ; tuleb tekitada globaalseid andmestikke
sekveneeritud 14 seene genoomis kõige sagedasemad dinukleotiidsed mikrosatellidid: AC; AG; AAC; AAG; AAT. Sõltub ka GC sisaldusest
seentes on väga palju toitained vrd muu mullaga Puerto Ricos. Seente biomass v kõrge
AM diversiteet suurem seal kus suurem taimede primaarprod, ent kooslus v erinev. AM koosluse ühtlus suurendas P summaarset ülesvõttu . AM kooslused erinevad peremeestaimeti ja koosluseti ning sõltuvad, kas taim on mono või polükultuuris
miombode säästev majandamine Malawis: seentest saadav tulu on päris suur: teine koht kalakauba järel
kandseente lakaasi geenide diversiteet mulla eri horisontides: suurim O-horis: seal pms saproobide oma, min-mullas pms ECM seente sh Russula oma. Russula lakaase esines igas horisondis
Populus 3 spp: vs CO2 tõus: liigiti erinevad EcM, AM ja juurte prod muutused. EcM hulk suurenes vaid P. Albal (79%), AM 2-38%, jp 35-84. Suurenes juurte allokats miner-mulda ja ühtlasi C liikumine mulda
Laccaria monokarüoodid on mõned võimelised mood ECM ebatsuugaga, teised mitte. Vahevormid. Eelnev uurimus männiga sai samadel seenetüvedel erinevaid tulemusi
Laccaria>Hebeloma>Cortinarius anomalus; orgaanika lisamine suurendab
evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
mida suurem BD, seda raskem invasiivsel raiheinal (Lolium multiflorum) kanda kinnitada, samas kui biomass ei avalda mingit vastunõju
Fusarium: esinevad spets kromosoomid, mis kannavad edasi peremeeste nakatamise võimet; võivad üle kanduda ka võrdlemisi eraldatud kaugetele tüvedel. Muud kromosoomid ei kandu.
orhideedel Sebacina-Epulorhiza anamorfidel monilinioidsed rakud
Kongo Ituri: prim metsas rohkem >10cm dbh puuliike nii ala kui indiv kohta vrd sekund-metsaga. Sek-metsas eriti vähe Gilbertiodendroni ja Julbernardiat, mis domin ürgmetsas
cistaceae: Fumana, Tuberaria, Lechia Ameerikas ECM-taimed
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
mükoriissed taimed kogu maailmas: ülevaade
juurte ergost sisald ja "paksu mantliga ECM kolonis väheneb kui taime lehed ära kitkuda. Seos aastasisene. Eelmise aasta kitkumine ei loe
r=3*O (n=5*5*4); sklerootsiumid, biomass kitiini ja ergosterooli põhjal mullas vs juurtel
muutus taimsete hormoonide mõjul, kasvu kiirendab rutiin ja juure eksudaadid, zeatiin muudab hüüfide morfoloogiat
Laccaria bicolor/ samal indiviidil 2 IGS2 alleeli, mis erinevad suure indeli poolest. IGS sisald v palju mikrosatelliite, mis on sarn teiste seente IGSle (Collybia ja Trich matsutake)
MMN
ainult benodalin vähendas ECM moodustamist istandikus; benodalin inh ECM seeni, benomyl vaid suurtes kogustes, PCNB inh Pisolithust aga mitte Thelephorat, captan: efekti polnud; benodalin ja captan inh roosteseeni
varajaste koloniseerijate ilmumine kaskede ümber: Laccaria, seente levikukiirus: Hebeloma 16 cm/a; Inocybe 7,5 cm/a; aeglasem B. Pubescensi puhul. 
Laccaria bicolor: algmete areng kasvutasku meetodil; Laccaria laccata: Petri tassis vermikuliidi ja männiga tekib küps viljakeha küpsete eostega. SLAIDID
biodiversiteet sõltub suurel määral maakasutusest. Arengumaades rajatakse uusi põlde seoses kasvava rahvastiku ja tulevikus vabakaubanduse soodustamisega, kuna saavad odavamalt toota ja arenevad paremad võimalused ekspordiks. Arenenud riikides võib subsiidiumide kaotamine olla pos või neg.
Globaalne metaanalüüs EcM vs saproobid: mõlemil on 13C muster seotud eelkõige laiuskraadiga ja keskmise temperatuuriga; 15N keskmise temperatuuriga ja sademetega (kõik opt-min kõveratena). Erinevused kõikjl. Normalis. Nullnivoole ja teadmata seente eluviisi ennustamine >90% tõenäosusega -mitmed liigid on vales rühmas. Arv saproobide EcM-mustrit põhj arv pool-biotroofne toitumine värskest CO2-süsinikust või mikroobidest-mullaloomadest.
15N Alaskas: Lehtede N sõltus mulla orgN-st; 15N lehtedes üldisest fertiilsusest. Hüüfide 15N oli 6 promilli vaesem kui viljakehades ja N konts 2x madalam; Picea mariana N tuli keskm 53% seente kaudu (8-92%), ent see ei seostunud mulla fertiilsusega; suurem sõltuvus korreleerus suurema orgN ülesvõtuga; 
MR vs metallistress. Eri stressimaandamisvõimalused. Tuleb uurida eraldi niitaime kui seene adapteerumist, konstitutiivset võimet. Eristada mükoriisa üldkasu lisakasust metallistressi puhul. orgaanilised happed metallide kelaatimiseks hüüfiseintele või mitte eritamine vältimaks liikuvaks muutumist. PILDID
thiamiin, aminohapped ja B-vitaminid ja Mä-juured stimul nii EcM seente kui saproobide kasvu
Tuber uncinatum ja Tuber aestivum on eri liigid ITS ja mikrosatelliit DNA põhjal. Erinevalt T. Melanosporumist on T. Uncinatum heterogeenne, ITS sisene identsus madal, 94%
15N proports tundra ökosysteemis: seened=MitteMR>EcM>ErM taimed; Arv et N fraktsion toimub N transp seenest taime; arv ErM eriti ja EcM seened votavad pigem orgaanilist N otse varisest); mykoriissetes juurtes rohkem 15N kui lehtedes; Arv min N vahesus on eelduseks eri MR gruppide eristamiseks; Arv et kadakas on EcM sygavamal mullas kuna 15N muster sarn EcM taimedele; N konts EcM>AM=ErM
risomorfide tekkeks on vaja kõrget O2 kontsentratsiooni ja palju niiskust
Mürklitel USA keskosas: viljumise ohtrus sõltub niiskete päevade arvust 30 p enne viljumist. Viljumise algus sõltub mulla ja õhutemp-st. Viljumisaja pikkus sõltub konkreetsetest mullatemperatuuridest ja selle kestusest. Viljumine Carya, Tilia ja Ulmus americana tüvedele lähemal kui juhusl, ent Quercus spp, Celtis, Juglans, tüvedest kaugemal kui juhusl. Väidet peremehe efekt, ent võib-olla varise efekt
peale põletamist taimekasv kiirem, ent mükoriisa teke aeglasem. Juuretippe rohk, ent kolonis madalam. 
Hagem
ettekasvatamiseks
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda
invasiivsed liigid: kasu ja kahju levikul mutualistidest, konkurentidest, vaenlastest, abioot kk sobivusest ja nende interaktsioonidest. Lähedastelt liikidelt võib vaenlasi varsti juurde yulla
eri söötmete võrdlus, lisandite võimalused
seente kaitse: tähtsaim säästlik ja kõiki pooli arvestav metsamajandus. Palju peab põhinema teadusuuringutel. Väga oluline mõista seente autökoloogiat
ITS; LRoR, LR21; LR3; LR5; LR7; ITS liigisisene erinevus Ganoderma <2% üle laia geogr regiooni; liikidevaheline >6%
MMN pH 7
ergosterooli analüüs mikrolaine meetodil: palju kiirem, täpsem
EMH-s ekspresseeruvad mitmed geenid teisiti kui EcM-s. EcM-s ja EMH-s erinev N-ühendite konts. (EMH-s tunduvalt väikemad konts.). Uurea osatähtsus EMH-s v suur
NCl puhul Hebeloma crustuliniforme vähendab kuusel okastes NaCl konts. Ja võimaldab kordi suuremat vee konduktsiooni. EcM puudel palju suurem klorofülli konts okastes NaCl puhul
Arv. Et Tuber indicum koloniseerib Euroopat pms läbi saastatud istikute
Tricholoma matsutake: IRAP: seeneringid koosnevad mitmest genetist. Arv. Et uued genetid tulevad shirosse seksuaalsete eoste levimisega. Samas uued genetid on vanadest geneetiliselt üsna erinevad. Arv, et matsutake levikul on eostel väga suur roll
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taimede ja selgroogsete loomade BD tulipunktid. Endeemsete liikide arv, suhe pindalasse, ohukategooriad; sh Madag ja Uus-Kaledoonia
15N proports tundra ökosysteemis: MitteMR>EcM>ErM taimed; 15N hulk suureneb mullas sygavuti; Arv, N fraktsion toimub mikroobne N transform, N ylesvotul taimesse, eri taimed kasut eri N yhendeid, eri taimed votavad N eri sygavusest (er pinnavesi erinev ), mykoriisatyyp (arv osad mykoriisatyybid votavad pigem orgaanilist N otse varisest)
viljakehade biomass liigiti erinevates taimekooslustes
10x10x10, 200 rnd tippu n=3*4*3 + 3*4*3; kolonis suurem puudele lähemal kui kaugemal
Hebeloma spp, Russula spp, Inocybe lacera, Scleroderma, Laccaria spp, Cenoc. Salix reinii idanditel, mis moodustasid võrgustiku vanemate taimedega: efektiivsus biomassi, N, P osas korrel v tugevasti, ent seda ei mõj üldse EcM kolonis. Taimekasv palju parem vrd mittemükoriisse süsteemiga
kaasaegne pop gen mitmekesisuse e heterosügootsuse mõõtmisviis: indivvide võib olla vähe, ent lookusi vaja >50, et usaldusl. Hinnata
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
Morizet ns
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
taimekasv eri lehekõdu tüüpidel mitteaditiivne, idiosünkraatiline; taimelehtede algupära ja segatud olek mitmel tasandil avaldab lagundamisele idiosünkraatilist efekti (efekti pole)
15N : uurea ja NH4NO3 vaetamisel erinevus taime 15Ns (uureaga suurem); Mittevaetatud alal 15N suureneb mullas sygavuti, vaetades muster teine; vaetades manni okaste 15N touseb; Arv uureaga pohjustab frakts NH3 lendumine; Soovitavad kasut nitraati vaetise moju uuringuteks, kuna s o stabiilsem
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
Frankia: isoleerimine puhaskultuuri
aseksuaalsete org vs seks org DNA: mutatsioonid, genoomi ülesehitus. Aseks org püsimajäämise eeldused ja vastavus seks vajalikkuse hüpoteesidele: Mülleri ratchet, Kondrashov hatchet, Red queen. Vanade aseks org pikk nimekiri: bdelloidid, AM-seened, Ophiostomataceae jt
vs N-väetamine: väheneb; aastati väga varieeruv
Boletus sp viljumine saepurul + kaerateradel, puhaskultuuride kasv erisöötmetel
rukise ekstrakt + Ohta sööde: Lyophyllum shimeji võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
rukise ekstrakt + Ohta sööde: Hebeloma spp võime produtseerida viljakehi ilma taimsümbiondita
ECM vs AM: EMH ehitus, RM, transport, sink, source, EMH kasv: ülevaade
Uus-Meremaa EcM taimed: Leptospermum, Kunzea, Nothofagus. Seente perek nimekirjad nii kohalike puude kui sissetoodute all. Amanita muscaria kolonis ka natiivseid puid
ECM mantli, korteksi ja steeli läbimõõt kuusel on eri aladel erinev, sõltub seeneliigist. Mantel 16.5 -29 (max 70) ym, korteks 84 -104 ym, steel 123 -166 ym. Rikkalikemal mullatüüpidel oli suurem korteksi, steeli, kogujuure diam
Pseudotsuga istutatud raiesmikule eri kaugusele puudest: kaugus mõjutab %kol ja liigirikkust
Wilcoxina pH opt 6.5-7
mükoriisa isolaatide määramine kultuuritunnuste põhjal
15N: diskrimineerimine erinevates biol, biokeem protsessides; taimekoed on muutustele tundlikumad kui muld pärast häiringuid; pms mõjutajad taimedele: maakasutus )sajandeid), liigisisesed var, MR assots, kliima eriti sademed; EcM vs AM mustrid võivad olla toitainete-rikkas keskkonnas teistsugused ja neid tuleb teisiti interpreteerida; arv. sademed suurendavad mikroobset aktiivsust ja seeläbi mõjut taimede 15N; arv et taimed on paremad indikaatorid kui muld; enrichment factor aitab mullahet õle saada; NO3 vs NH4 ülesvõtt vs 15N on uuringuti varieeruv!; regionaalses skaalas 15N sõltub mulla N rohkusest, mulla nitrifikats, N deposits; 
Lactarius deliciosus > L sanguifluus: Pinus pinaster > P sylvestris. Erinevad meetodid. Mütseelilahusega inokul kasvuhoones OK ent v varieeruv; alginaatgeel ei kõlba, steriilne ettesüntees ei sobi, sest ECM arv kahaneb kõvasti. Parim turvas+vermikuliit kasvuhoones, ent ettekasv aeglane, kuivamis-ja reostumisoht seega suurem. Sphaerosporella hyaliinne ECM alatine kontaminant
Glomus etunicatum on polüploidne seen, mille igas tuumas on mitu ITS varianti. Kontsertevolutsioon ei toimi hästi. Valikuline tuumade kandmine eostesse ei näi paikapidavat
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
MMN
vaja…
1 random juuretükk: n=1600 ;osakaal, taksonite kaupa
Kandseentel Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
EcM taimed vs AM taimed: EcM taimede risodfääris palju suuremad erin vs bulk soiliga kui AM taimede risosf: eriti N miner pot, fosfataaside aktiivsus. EcM puudel üldiselt madalam pH kui AM puudel risosf vrd bulk soil, ent see võib olla okaspuude" efekt. Risosf pH korrel tugevasti vihmausside arvukuse ja N mineralis-ga. Mida suurem on AM kolonis, seda väiksem on risosf erinevus bulk soilist. MR tüüp on üks olulisemaid taime f-naalseid tunnuseid
EcM-Rhizopogoni efekt männile sõltub genotüübist ja on päritav, sõltub ka mullatüübist - arv et puude genotüübid ja mulla-heterogeensus tagab mikro-koevolutsiooni 
vaadeldi, et Taimed ja Cenococcumi ECM peavad vastu pikale põuale, ECM küll ei suuda piisavalt vett varuda, ent arv suudab paksude seintega vastu seista kuivamisele
metsade säästlik majandamine Morchella spp. Korjamist silmas pidades. Pole otsest retsepti, kuna eri liigid on eri öko strateegiatega.
Geenid, mis kodeerivad EcM teket on Tuberil ja Laccarial üsna erinevad. EcM seened on minetanud ensüümid, mis lubavad taimede rakuseina lagundada; 
MMN
15N, 13C jt: stabiilsed isotoobid on võimsad riistad uurimaks troofilist positsiooni ja C liikumist toiduahelas. Troofilise taseme fraktsioneerimine järvedes on C: 0.4 promilli; N 3.4 promilli. Uuritavad liigid ja kontroll peaksid olema fülogeneet seotud; järveökosys-s vaja hädasti leida õige baasväärtus -pikaealiste I taseme tarbijate ; mitut isotoopi võib samas segamudelis kasutada kui C/N on sama (kui eeldatakse, et C ja N omastamine on samasug eri ressurssidest). Stabiilseid isotoope peab rakendama koos otseste toiduratsiooni mõõtmistega. Tuleb tasandada ajalist ja ruumilist heterogeensust
keystone-liikide uuem kontsept ja diskussioonid
BIOLOG: ülevaade, probleemid: inokulumi tihedus, lahjendusefekt, representatiivsus
invasiivsus: mükoriisa roll taimede invasiivsuses - invasiivsed taimed pms NM või väikese kasvuefektiga. Paljud suruvad kohalikku mükoriisat maha, võimaldades jätkuvat invas.
viabiilsus: variabiilne ajas ja ruumis, soltuvus liikidest
juhuslikel juurejuppidel %koloniseeritud
substraadi rikastamine 13C-ga, 13C inkorporatsioon DNAsse, raskusgradientfuugimine, spetsliikide määramine bakteritel, hilisem funktsionnalgeenide otsing
PO sooe Cortinariuste kultuuri eraldamiseks ja kasvatamiseks. Kas sama soodet ka Lactarius deliciosuse veget myc kasvatamiseks vedelkultuuris
OrM: seemnepaki meetod: nailonitükk+seemned filmiklapi vahel
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
Nothofagus Austraalias: ülevaade
BASM (väga rikas sööde)
Acacia Austraaliast introdutseeritud ja eriti kui veel nakatatud Pisolithus albusega, mõjutab mikroobikooslusi ja -aktiivsust, mulla toitaineid (suurendab) ning AM-seente kooslusi Aafrikas
Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
invas sõnastiku definits: invasiivne - kui levib ise >100 m eemale v >6m 3 a jooksul; naturalization, aliens, transformers, weeds
invasiivsed paljasseemnetaimed - pea eranditult Pinaceae ja Araucariaceae-Podocarpaceae; teistest paistavad andmete põhjal olulisel kohal EcM puud
invasiivsed liigid RSAs: Pinus spp, Acacia spp, Populus spp jpt




ECM moodustub mändidel koige paremini kui inokul mannimetsamulda vs puhaskult vs kontroll. Mitme puhaskult korraga inokul mood rohkem ECM kui monokult
vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
eksootiliste patogeensete seente introduktsioon: näidisliigid, nende päritolu, kahju jms. Nii munasseened, kottseened kui roosteseened. Tingimused epideemiateks
mükorisosfääri organismide roll bioremediatsioonis, võimalused, GMOd, taimede juurde toomine
trentsimine vähendab EcM seente VK produktsiooni. Lactarius glyciosmus v sage trentsi servades ja NM??? Entoloma sericeum trentsides sees.
üheainsa Pisolithuse tüvega ECM moodustaminie sõltub männil tugevasti seemnepartii päritolust. Eriti tugevasti mõjub %kolonis, vähem EMH-le.
arv ja % sõltuvalt taime ja seene genotüüpidest
taimede varis: Cenoc reageerib kõigile pos; Cenoc > Laccaria > Pisol > Rhizopogon puhaskult; ECM-dena männil Rhizopogonit inh kõik variseliigid, ent ebatsuugal mitte [arv teine liik]
EMH kvantit hinnang autoradiograafiaga
skaneerimine hüüfide tiheduse mõõtmiseks
Terfezia boudieri ja T. Pfeilii viljakeha isolaadid omavad multikar paarikaupa tuumasid; eoste monosp isolaadid on multikar, kui isolaadid kohtuvad, tekib multituumne paarikaupa tuumadega mütseel
Laccaria amethystina: pop-gen põhjal popid ei eristu peremeestaime järgi ja 500 km skaalas on pop gen-str v sarnane
SCAR praimerite konstrueerimine AFLP ja minisatellit-probede ning sekveneerimise põhjal Tuber magnatumile viljakehade baasil. Kuna viljakehas olevad eosed ei ole heterosügootsed, samas eri viljakehad on, arv. tegu iseviljastamisega (nagu T melanosporum)
Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. 
Björkman
saproobsed kottseened fraktsioneerivad 13C nii liigispetsiifiliselt kui C3 ja C4 substraadispetsiifiliselt. Eri seentel ka rasvhapetel eri fraktsioneerimine. Troofiline frakts veidi neg või veidi pos; Collembolad, kes seeni söövad, on mõjutatud ka seeneliigist ja C3, C4 taimesubstraadist. Arv. Seentest tulevad rasvhapped sünteesitakse ümber
137Cs/134Cs erinevus mullas näitab seente mütseeli paiknemist samas mullas VK sisalduse baasil; saprotroofid, Hydnum, Xerocomus, Lactarius F ja O horisondis, Sarcodon ja Russula cyanoxantha A ja B horisondis
AM seente: Glomus cf intraradices ja Archaeospora sp kolonisatsioon podokarpuseliste juuremügarates
mittekultiveeritavate bakterite kultiveerimine: söötmes lihtsuhkru asemel ksülaan, lisaks palju vitamiine, seleniit,org-happed. Pms uued alfaproteobakterid ja atsidobakterid
kasvukiirus agaril : vs pH, temp, veepotentsiaal. Suilloidid kasvavad ka suht kuivas, opt temp koigile 23 kraadi, 30 juures oluline kasvu pidurdus
ECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirust
seente liikidevaheline hübridiseerumine: uued peremehed, suurenenud virulentsus, AM-seened Epichloe vs Neotyphodium, munasseened, paraseksuaalsus
puhverdatud vs mittepuhverdatud sööde
15N: seentel, mis isoleeritud vihmametsast või savannist, polnud vahet puhaskultuuri 15N mustrites; EcM taimed, mis kasvasid proteiinil, olid 15N-vaesemad kui proteiin ja glutatioonil kasvanud taimed olid 15N-rikkamad kui glutatioon. 15N põhjal väidavad, et eukalüptid on EcM seentest vihmametsa mullal ja inorg N olemaolul vähem sõltuvad kui muidu
15N Austraalia konnumaal: mitteMR taimed tunduvalt rohkem 15N kui EcM, ErM ja AM taimed; MR taimede juured olid 15N rikkamad kui pealsed, mitteMR juurtes ja pealsetes sama. Mullaprofiilis 15N ei erinenud. Vaidet toimub 15N diskrimin N transpordil seenest taime; mulla NH4 ja aminoh 15N oli sama mis kogumullal, aga NO3 15N oli v korge. Poleng suurendas NH' hulka 90x, NO3 60x ja aminoh 5 korda, ujutamine suurendas aminoh osakaalu; Proteaceae proteoidsed juured on v efektiivsed mfg N omastamisel mullast
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
15N on AM ja EcM taimedel AUS savannis ja mussoonimetsas erinev. Mussoonmetsas NO3 rohkem. Erinevus taimede vahel, mis omastavad rohkem või vähem NO3Mussoonmetsa kõrgemad 115N väärtused võivad tuleneda kõrgest N turnoverist ja mulla kõrgest 15Nst 2)kõrge 15N ja selle madala diskrimineerimise tõttu; 3) madala seente osatähtsuse tõttu taimede N-toitumises. AUS EcM taimed olid N-vaesemad, samas kui Aafrikas toimus ka taimedel N-rikastumine
13C ja 15N: 47-67 protsenti Cst puuvoorikutes tuleb peremeestaimest; v tugev korrel puuvooriku ja peremehe 15N vaartustel. Puuvooriku 13C 2 promilli vaiksem kui C4 peremeestaimedel, ent 10 promilli vaiksem kui CAM Taimedel
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimegaEcM ja AM seente ntroduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe k svu, või ad stimul invas taimede invasiivsust, er mä nid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad oh likud välja tõrjuda või geneet mo if. Invas seeneliikide id if on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
invasiivsel Hypericumil P-Ams sissetoodud populatsioonidel  väiksem sõltuvus sümbiontidest kui euroopa populatsioonidel. Katse vaid Glomus mossega
Leccinum duriusculum: noores metsas suur genet, vanemates palju väiksemaid: rajaja efekt -1m kasvukiirus a-1
PDA, HA
mulla mesofauna parandab, sõltuvalt f-n grupist taimekasvu ning N-sisaldust ECM-seente puudumisel, aga mitte kohalolekul. Nii ECM-seened kui mesofauna vähendavad mulla org-aine sisald. Taimekasvu ja mesofauna rikkuse ning kogu biomassi vahel ei tuvast seost. ECM ei stimul olul ühegi mesofauna taksoni biomassi
Pisonia grandis mükobiondi kasv eri N allikaga söötmetel: org N parem kui anorg N; PDA on hea sööde
poud ei mojutanud ECM kooslust ega ka ergost hulka, ent keskmiselt suurendas N-kehade hulka, mono-ja disahh hulka, vähendas glukogeeni ja tärklise hulka; X. chysenteron: arabitool ja sahharoos kasvasid ja mannitool, glukogeen, tärklis langesid pouaga; L subdulcis-mannitool, glc, fru, sahharoos kasvasid pouaga, 
Gel-Gro meedium AM-ja endofüütide lihtsaks isoleerimiseks juurtest. Võib kasutada ka antibiootikumidega
C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
ühel haploidsel seeneindiviidil mitukümmend SSU, ITS, LSU tüüpi. Enamus unikaalsed punktutatsioonid, mis üle geenide juhusl jaotunud. Eriti domin A>G transitsioon. ILMSELT kloneerimisvead
MMN, PDA…
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
pind: r=2m; n=900; Piloderma: esinemissagedus
eri AM-seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
seene mütseeli biomass kõigub sesoonselt suuresti: suurim sügisel ja kevadel, väiksem talvel ja suvel. Kõigis horisontides ühtmoodi, ent sügavamal erinevused väiksemad. Kokku mineraalmullas väh sama suur aktiivne biomass kui org-mullas.
Kagu-Aasia biodiversiteet eri geoloogilistel mikrokontinentidel, hetkeseis, kaitse ja tume tulevik
AM tipuhüüfide eluiga 5-6 päeva, jooksevhüüfidel pikem. 14C järgi. 14C liigub lehest hüüfi tunni-paariga
transgeensete taimede mõju: pms neutraalne, harvem negat
raskemetalle (Cs näited) akumuleerivad ECM seened rohkem kui saprotroofid. Substraadist saavad seened kätte 10x rohkem Cs kui taimed; ECM taimedes vähem Cs, Sr kui mitteMR; Cs leostub aeglaselt, seened toovad pidevalt põhjast üles. Eriti palju kõduhorisondis, seente viljakehades sõltub mütseeli asukohast mullas
haruldased torikulised: probleemid leviku ja elupaikade fragmenteerumise ning inbriidinguga: ülevaade
ei usu et ECM seente dikarüootsed genetid inkorpor endisse haploidseid eoseid et säilitada potentsiaali, sest on tugev konkurents, vähe toitaineid ja vähe vaba ruumi
Hebeloma, Laccaria, Thelephora mood ECM ka vee all olevatel juurtel, Suillus spp mitte. Samas olemasoleva ECM üleujutamine ei tapa mükoriisasid. Suillus spp EMH surevad, ent kuivemates tingimustes ilmuvad taas
invas ristõieline toodab toksiine, mis inh teistel taimedel AM teket
puusüsi + tomati juured
eukalüpti ja männi istandikud tekitavad v erineva mikrokliima vrd looduslike metsadega, mis mõj putukaid. Eukalüpti istandused saavad kohalikest metsadest patogeenid ja sümbiondid, männid reeglina mitte. Oht on geneetilise materjali segunemises ja hübriidide tekkes, mis võimaldab herbivooridel peremeesliigi vahetust
patogeen Zymoseptoria pseudotritici on tek kahe patogeeni ristumisel u 380 põlvk e 200 a tagasi. Ei ristu vanemliikidega ja omab sugulise paljunemise võimet
AM seente intronitele ja LSUle multiplex PCR. Spoorisisest var ei tuvastatud, liigisisene var palju suurem kui Glomus liikidevah var. K mitte-degener praimereid, mis arv on põhj spoorisis arinevusi eelm uuringutes
Hagem + tetratsükliin, 100 mg/l; +-2 ppm benomyl
rythmA geeni tuvastamina Laccaria bicoloril, mis interakt AP180 regiooniga. Toimib mükoriisas vesikulaartranspordis
Caladenia W-AUS: Sebacinales. Spetsiifilisus per se ei mõj orhidee haruldust; kui seen on haruldane, on ka spetsiifiline orhidee haruldane. Kaitse peab hõlmama seene jaoks sobivate kasvukohtade kaitset
% kolonis põuakahj ALADEL madalam; puudel keskm kahj kõrgeim, suure ja vähese kahj korral madalam. Arv optimaalsusteljel; aastaringide järgi ECM kolonis hinnangu andmine (kahtlane)
EcM seente globaalne liigirikkus 7000-10000; arv vajab Boletus edulis viljakeha tekkeks3,5-14M EcM tippu või 363-1800 km EmH; 
r=1,25*15 (n=5*3*3*2+2*45); arv morfotüübiti
13C, 15N erinev saprotroofidel ja ECM seentel; erin aastaajati, paiguti, aastati, liikide vahel, perek vahel, peremeestaimede vahel. Suur N konts var; Thelephoraceae -v korge D13C ja C konts ja D15N; Chalciporus korge D13C; Agaricus spp, Collybia sp -v korge D15N, mis arv tuleneb korgest N konts; Varise saproobidel tugev korrel N konts ja D15N vahel; Arv et eri EcM seente 15N vahe tuleneb peremehesse transpordi efektiivsusest ja paiga minN rikkusest. Arv et sygisene D13C vahesus viljakehades tuleneb madalast temp,niiskusest ja kiirgusest
Gly ylesvott eri seentel erinev, eriti hea Suillus spp-l; 13C transport juurtest pealsetesse oli minimaalne; Aminohapete ylesalla transp on kas yhendispetsiif voi hingatakse Gly-st tulnud C lihtsalt valja; Igatahes on iga lisa C suureks abiks toitumisel
D15N: sarnane aminohapetes ja valkudes ning v erinev kitiinis EcM seentel; Erinevused viljakeha 15N mustris liikide vahel ning jala ja kybara vahel arv setottu et kybaras on rohkem N aminoh ja valkude naol; kitiini, valkude ja aminohapete 15N erinev eri liikidel; kuivatamistemp ei moj D15N mustrit
MMN koos või ilma orgaanilise N-ga
proovide hulk ja sellest tulenevad probleemid, andmete sidumine; arv morfotüübiti
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
r=1,25*13(A)(n=10*25); koguarv, Cenococcum, %koloniseeritudhävim ohus ECM-seened
ainult lisatud NO3 või NH4
r=1,25*13(A)(n=16); koguarv, %koloniseeritud hävimisohus ECM-seened
peale kobraste poolt põhj üleujutisi säilib sadakond aastat metsa asemel kõrgerohu-niit, kuhu okaspuud tagasi ei leviarv seetõttu, et niidul pole ECM-seente inokulumi ning närilised, mis muidu seeni levitavad, ei rända metsa ja niidu vahet. Metsas ja niidul eri liigid. Per üleujutus iseenesest ei vähenda ECM-potentsiaali. Näriliste fekaalide lisamine parandab ECM mood (er augustis kogutud vs maikuused fekaalid)
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
bakterite ja aktinobakterite suktsessioon juurtel ja mullas erinev; veidi erinev ka peale Ps. Fluorescens inokul ja fungitsiid imazalili kasutamist. PsF ise vähenes aja jooksul tunduvalt
Phlebopus: sklerogenees -sees polyfosfaadid ja glykogeen
arv kliimamuutuste tõttu sureb aastaks 2050 välja 11-33% liikuvatest ja 34-58% sessiilsetest organismidest. CO2 emissioonil põhinev kliimamuutus on olulisem hävitaja kui maakasutuse intensiivistamine
peremees-parasiidi interaktsioonide modelleerimine metapopulatsioonide tasandil: pole superpatogeene; patogeensusgeene rohkem kui peremeestel resistentsusgeene; suurim patogeensus kui mõlema levik on lai, väiksem kui lokaalne voi globaalne
MMN
EMH kvantit hinnang skanneerimise ja ADOBEga
Risomorfide eluiga EcM seentel keskm 11 kuud ja seda ei mõjuta N fertilis; paljud risomorfid elasid >21 kuu
AM biomass juurtes mulla pindmises 10 cm kihis 4 g/m2 kõrbes kuni 44 g/m2 rohumaadel. 
väidavad, et ECM-seened saavad viljakehade C taimedelt kohe, eri sümbiondid eri vanuse C-ga eri N-reziimi all, ent mõõtmisvead suured ja C fraktsioneerimine mitmetes kohtades
%kolonis on vähereageeriv tunnus väetamise suhtes
juurepikkus kolonis ECM ja DSE kasvab pajul kiiresti kaugemale liustikuservast
13C ja 15N: arv Phaeocollybia ECM; Cortinarius sp ja Chroogomphus spp saprotroofi-laadsed mustrid. Chroogomphus arv parasiit Suillustel
raskemetallide sagedusjaotus mükoriisa eriosades-koondunud mantlisse ja risomorfi
hüdrofoobsus vs hüdrofiilsus-mütseel: vee, pindaktiivsete ainete, kunstsubstraatide mõju
seemnete endofüüdid on eri perekondades eri fülogeneet päritoluga - basaalsed v tek patogeenidest, ent erin saproobidest.DOTUR ja Sequencher annavad erinevaid tulemusi OTUdeks tegemisel sama barcodega; eri perekondadel liikidel erinevad ITS erisused liikide vahel. Eluviisi määramine blastN abil pole usaldusväärne - konstrueeriti miinimum-evolutsiooni puu.BlastN lähim vaste pole enamasti fülanal põhjal sõsarliik. NJi analüüs sõltub rohkem aligneeringust kui Bayesi metoodika, ent resolutsioon on palju parem (arv liiga julge); täisautomaatne aligneering annab parema resolutsiooniga tulemuse vrd käsitsi aligneeringuga (arv käsitsi jäetakse kahtlased kohad välja)
SH: matsutake
männikoore ja tweeni lisamin estimuleerib vegetatiivset kasvu 
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
Tsiili Nothofaguse metsades: invasiivsed liigid Pinus radiata istandikest: Amanita muscaria, A. Rubescens, Pax involutus, Xerocomus rubellus; kohalikest liikidest domin Cort, Tricholoma, Paxillus
invasiivsus mikroobidel, mis seotud taimedega v mitte. Mikroobid võivad mõj ka taimede invas.; häiringute vs mittehäiringute taimedeinvasioonid
EcM seened ja mänd eksud oksalaati, malonaati ja fumaraati. EcM seente juurdetoomine süsteemi ei suurendanud kogu org-hapete prod, kuid muutis kvaliteeti. Paxillus reageeris erinevalt toitainete stressile kui oli nonMR või sümbioosis
muskoviidi ja horneblende lagundamine: EcM seened ja NM mänd kiirendavad muekoviidi ja hornblende lagundamist, Pax invol kiirendab eriti muskoviidi lagundamist. Kättesaadud K ja Mg talletati hüüfides ega transatud taime, kuigi need oli mineraalinäljas
seente raskemetallisisaldus Lapis
Heterobasidioni tõrje seentega: eriseened kõik vähendavad liigirikkust, BD kändudel -kultuuride baasil. Eriti drastiliselt mõjub Trichoderma harzianum
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
Pleurotus ostreatus komleks: ristumise baasil morfoloogilised liigid on samad bioloogilised liigid, bioloogiline liigikontseptsioon tihti parafüleetiline DNA fülogeneesi jr; areng eri mandritel arv hiljutine, peale kontinentide drifti
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisegainim stus on viimastel ajal uutnud oluliselt nii N, C, S tsükl id, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütust , N akumul väet mise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
MMN
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
eriECMseente riomorfid sisaldavad erineval määral raskemetall ja muid elemente: PIXE analüüs. Tugev soltuvus ka sellest, mis soelkotis oli (apatiit vs liiv vs tuhk)
ergosterool vs kitiin, valkude sisaldus aastaajati ja liigiti varieeruv; vs mineraalainete rohkus
sõelkoti-sissekasv; ergosterool, rasvhapped, sõelkotist väljas-sõelkotis, 13C eristamaks saprotroofidest
vedelsööde läbivoolukultuuris
trambitud pinnasel ergosterooli sisaldus pöögi ECMl väheneb; suurem on paikade erinevustrambitud pinnas l ergosterooli sisald s pöögi ECMl väheneb; suurem on paikade erinevus; taimkate on tugevasti häiritud, SOM ja varis vähenevad
ECM puud austraalias: Myrtaceae, Casuarinaceae, Rhamnaceae, mimosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Sterculiaceae, Thymeliaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Goodeniaceae, Stylidiaceae
Lobelioideae moned 1a Austraalia liigid mood EcM (Lobelia heterophylla), teised mood endoMR EcM seentega, kolmandad AM. EcM on monedele liikidele hadavajalik, et kasvada sygavast mullast maapinnani. Hiljem EcM arv fakultatiivne; taimedel mikroseemned; AM induts koigi liikide kasvu tugevasti, vaid moned Pezizales spp. induts paari liigi kasvu (Lobelia gibbosa, L simplicaulis) juhul kui need seened olid seotud kas eukalypti voi Melaleucaga, Laccaria oli patogeenne. 
Endogone, Sclerogone -mitteMR liigid kasvavad hästi, ECM liigid viletsalt -hääbumisoht. Czapeki söötmel (retseptoi pole)
taimelehtede algupära ja segatud olek mitmel tasandil avaldab lagundamisele idiosünkraatilist efekti (efekti pole)
seente-bakterite suhe sõltub enim mulla C:N suhtest
seente kaitse: eri kooslused. Britannias eriti rohumaad ja pargikooslused; hõrendikud kogu Maailmas v väärtuslikud seente poolest. Enamasti ka muude taksonite poolest liigirikkad
viljakehade väheneb kui väetada: Cortinarius kaob, niisutades tuleb Cortinarius just juurde, põuaga kaob, ent peale põuaaastat on eriti palju
Paxillus obscurosporus isolaatidel v erinev mõju taime kasvule ja mullahingamisele. Suurem genotüüpide arv stimul kasvu
eksootiliste patogeenide levik troopilistes metsaistandekes. Nende kahjustused kohalikel puudel, kohalike seente adapteerumine eksootiliste puudega ja tagasileviku ohud
mullamikroobid hõlbust invas taimede invasiooni. Paljud invas taimed muudavad mullamikroobide kooslusi tänu keemiale. Muutused aineringes. 
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjalAmanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud eede ääres, n  mõnes kohas ka sügaval metsas. Invade ritud paik des domineeris VK biomassilt, ent EcM sakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovid st); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi
mulla mikroseened suudavad EcM seentest palju paremini lagundada glükoosamiini ja atsetüülglükoosamiini ning nende tanniniseerunud ühendeid. Seepärast arv, et saproobid on vajalikud mineraliseerijad, kust EcM seened annavad N taimele. EcM seened siiski suudavad ac-Glcamiini omastada veidi
juuretippude arv meetri kohta: segamännikus suurem kui luitemännikus kanarbikulaadsete tõttu arv.
liigiktiteerium ITS >99% id; metsas ECM kolonis suurem kui vahep alal > rabas (ca 50'%), juurte tihedus metsas=vahealal >> rabas
PDA, MMN
heterotallism on matsutakel. Distantsiga suureneb geneetiline erinevus pop vahel, ent kõrguste vahe pole oluline
%koloniseeritud kasutades erimeetodeid
MNC glükoosita
Wilcoxina mikolae polüspoorne kultuur on võimeline viljakehi tekitama sümbioosis peremeestaimega 4 kuud peale inokuleerimist klaasnõus
PDA
EcM vs Sap: 15N muutub sügavuti -4..+5; arv. Tricholoma saab kõik C peremehelt, Lactarius osa kõdust, sest peenjuurtel ja mükoriisadel eri muster. Viljakehades fraktsion suureneb jalast kübarasse ja lamellidesse. N-limiteeritud süsteemides ülesvõtul fraktsioneerimist pole. Leotia lubrica muster on nagu EcM-seentel; Chalciporus: kõrge 13C nagu saproobidel ja kõrge 15N nagu EcM seentel. Collybia butyracea ja Clitopilus prunulus on tüüp. saproobid; Tricholoma spp: väga kõrge 15N
Tulasnella, Thanatephorus ja Ceratob v harva patogeensed EcM taimedele ja AM-taimedele kultuurtuubides. V sageli mood rakusis kerakesed monilioidsete hüüfidega. EcM ega HN ei olnud
2 trühvli liigi sünteesitud EcM morfomeetria on erinev pärnal. Seene koe osakaal 79 vs 37%; seene RNA osakaal 64 vs 35%; ergosterooli konts 1,62 yg/mg vs 0.72 yg/mg
ergosterool ei lagune mullas ei puhtal kujul ega ka rakumembraanide osana, seega seda ei saa kasutada seente elusbiomassi näitajana
bakterite diversiteeti mullas mõjutab C-rikkus, C-heterogeensus, konkurents, isolatsioon, vähem kk fluktueerumine ja C üleküllus. Kui isolatsiooni pole ja C heterogeensus väike, on tugev konkurents ja log-normaaljaotus, kus üks neist on, siis väga suur diversiteet dominantsuseta
fülogenoomika: toidutööstuse pärmiliikide fülogeograafia genoomide baasil. Sacch uvarum pärineb S-Am Nothofaguse ja Cyttaria juurest, ent korra levinud Põhja-poolkerale ja seal hiljuti radieerunud. Paljud teised tööstuse pärmid on hübriidid eri liikide vahel, mis on kasutusse jäetud soodsate omaduste tõttu, ent need on ökol. vähem kohased.
Rhizoctonia kompleksi rühmad: Helicobasidion, Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium eristamine dolipoori ja parentosoomi ultrastruktuuri järgi, kultuurimorfoloogia, sh sklerootsiumide jr; Sebacinad 1-või 2-tuumalised, orhideedes kultiveeritavaid Sebacinasid polnud, esines vaid Tulasnella
mardikate ja põrnaikate BD Honduurases ekstrapoleerimine Chao2, jacknife ja bootstrap abil. Proovide arvu suurendades suureneb Chao2 pooltel juhtudest (vahemikus 5-15); 15-20 peal +-stabiilne
ECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning sellest lahut maha, mis peale inkub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun aeglasemalt; inkub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kaduma
looduslike rohumaade taastamine: aastati muutub üldkatvus ning eri taimerühmade osakaal: kõrreliste hulk, juurte biomass, mikroobide biomass kasvab, rohundite osakkal, mulla tihedus langeb. Muutused eriti pindmises 10 cm mullas. 12 a jooksul taimkate nagu loodusl, muld sügavamal siiski mitte
seente biomassi hinnangud: PLFA 18:2w6,9 on parem kui ergosterool ja qPCR: olemas suurel hulgal kandseentest, ohtralt, liigiti varieeruvus väike. ITS koopiate pg DNA KOHTA! Var. 500-14000; qPCR ei tuvasta kõdus suuremat koopiate arvu kui mullas; mullas kandseente ITS koopiaid 67G-910G/g biomassi kohta
 Tuber melanosporum: mikrosat (viletsad tulemused) + RAPD: ühe puu ümber keskm 2 genetit, geneetiline varieeruvus kasvab puusisene < puudevaheline < paikade vahe; ent distantsi kasvades nii puupiires, puude vahel samal pollul kui eri poldudel ge distants ei suurene. Üldse polümorfism väga väike: arv vana pudelikael seoses jääajaga
P säilitamine polüP-na samasugune nii veget mütseelis kui ECM-s, mütseelis pigem monoP. Erinevus Hartigi võrgu ja mantli polüP vahel: HV-s rohekem K, vähem Mg. Eriti K ja P vahel tugev korrel, teised mono-ja divalentsed metallid esinesid vastavalt kontsentr söötmes. PolüP graanuleid rohkem kui söötmes KPi vrd MgPi v NaPi. Ainult KPi puhul konts suurendamine mõj polüP pos
morfotüpiseerimine tuvastab palju rohkem EcM seeni kui T-RFLP. Prooviti 3 eri praimeripaari ITS regioonile, sh 58A2, NSI1, NLB4. T-RFLP tekitas kaheldava õigsusega mustreid, mida ei tuvastatud hiljem sekveneerimisega. Re3konstrueeritud koosluses ei suutnud T-RFLP tuvastada mitmeid haruldasi liike
Morchella rotunda kuusel: koloniseerib nii juuretippe kui ka suberiseerunud jämejuuri nn valkja kattega. Identif septade ultrastr järgi. Mantel paks, Hartigi võrgustik vaid 1-kihiline!!!; väidet ECM. Sek koloniseeris ka kandseene ECM -hartigi võrgustiku rakkude vahel. Sellinsed struktuurid püsivad suvest talveni ja arv on aluseks kevadisele viljakehade tootmisele
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.; tricyclazole inh melaniini sünteesi
AM seente tapmine benomüüliga soodustab invasiivse Centaurea sissetungi konkureerides mõne taimega, samas vähendab seda mõne muu taimega konkureerides. Eri taimede risosfääris eri pH ning DCA põhjal eri mikroobide kooslused
Centaura vohamine Ameerikas (pärist Euroopast) võib olla seotud AM-seentega, mis pole peremehe-spets ning peremehe-spets patogeenide puudumisega Ameerikas
Scleroderma spp: männi ja eukalüpti kolonis eri liikidel ja sama liigi isolaatidel erinev. Tehti suurt vahet ka männi ja eukalüpti eri liikidel nii kolonis% kui taimekasvu stimul osas. Soovitavad muude puude alt korjatud Sclerodermasid eukalüptide inokuleerimiseks mitte kasutada suure riski tõttu
seente biomass suureneb tundras kui väetada. Kui soojeneb, kasvab seente ja juurte biomass vaid igikeltsa aladel, mitte kanarbiku-maadel. Liivakottidesse kasvas enamasti EcM mütseel isotoopide järgi. Mütseeli prod mood vaid 10% biomassist ja mütseeli iga on seega 50a. Obs, et müts elab talve vabalt üle. Arv et kliimasoojenemisega arkt tundrad muutuvad sarnasemaks leedemetsadele ja kanarbikumaadele. 
üleujutus: alla 15 mm veetasemest anaeroobsed tingimused; korduvate üleujutustega männi juured adapteeruvad; seente hüdrofoobsed risomorfid koguvad ohumulle; ja jäävad ellu isegi 13 cm allpool veetaset. Üksikhüüfid surevad, ent kuivades taastuvad aeglaselt
Sphaerosporella, Laccaria, Pisolithus mood eCM pigem toitainetevaeses tingimuses, Wilcoxinale pole vahet (kolonis 95-99%); turbal sama hästi kui turba vermikuliidi segul v a Pisolithus. Taimekasvu ei mõj inokul ja kasv 20 näd
Sphaerosporella brunnea õhuke ECM enamusel puudel nii steriilses kui mittesteriilses (viletsam) kk-s 2.5 g/l Glc juures. Paks mantel Pinus ponderosa, Larix laricina; rakusisest kolonis polnud. Viitab tugevale tsellulolüütilisele ja fenooloksidaasi aktiivsusele
Eukalüpti istanduste MR seend Hisp: Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
Paxillus, Suillus -eri tüvedel eri EMH ja risomorfide areng. Algul levivad hüüfilehvikud, hiljem isehõrenemine, risomorfid jämenevad. Variselaikude lisamine suurendas tugevasti mütseeli hulka ning selle fraktaalgeomeetrilisi näitajaid (äkki substraadi siledusest tingitud???)
PLFA: mikroobide biomass, seente/bakterite osakaal suurem väetamata heinamaadel. Efekt ka seeneliikidele: vs väetis; muld vs lehekõdu. BD mullas ei muutu, ent kõdus väetamisega väheneb; liigirikkus väheneb mõlemal juhul
Mullatüüpidel EcM kolonisats ja EcM sõltuvus Acacia holosericea on väga erinevad. Vaid koguN mõjutab EcM kolonis ja sedagi ü vähe. Suurem EcM kolonis stimuleerib noodulite teket
Fomitopsis rosea ja Phlebia centrifuga -vanade kuusikute liigid: eoste langemine ja idanevus palju arvukam Põhja-rootsis kus vanu metsi palju. Monokaarüoniga asustatud puutükkide eksponeerimine
invasiivsed eukalüptid RSAs: mitmed liigid levivad vaikselt koldest eemale ja transformeerivad maastikku. Kasutatud ornamentaalselt, varjuna, kütteks ja ehituspuiduks. Kuivatavad maapinda ja stimul põlenguid
risomorfide struktuur eriliikidel väga pohjalikult. Tsentraalne paks hüüf tühjeneb, umbritsevad peenemad hüüfid väga paksu seinaga ja kaetud glükoproteiididega. Ümbr. hüüfides väga palju mitokondreif ja P-vakuoole, tsentraalhüüf ei kanna P
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
Heterobasidion annosum on suuteline nakatama ja kasvama sama edukalt looduses nii mono-kui dikaarüonitena, mõlemaid sõltuvalt paigast võivad domineerida; invasiivsusel ja kasvukiirusel pole vahet; aastaga võib kasvada juured >80 cm, eriti tüve suunas; homokaarüonid ei kaota ristumisvõimet peale pikka seiamist
15N korgem rohumaade mullas kui metsas; N konts Nfix>Aut orhidee>muud taimed>muld; Epipactis ja Cephalanthera (nagu Mykohet taimed) omasid d15N ja d13C suuremaid vaartusi kui muud taimed; Listera ovata ja Platanthera olid nagu muud taimed; Ophrys omas vahepealseid vaartusi; Mitmed orhideed said palju N seene kaudu, teised mitte; Cephalanthera, listera ja arv ka Epipactis saavad palju C seene kaudu (Ceph 85 procenti tihedas poogikus); Arv et eri taimede 15N soltub erityypi mykoriisadest; 
Thelephora, Laccaria omavad vedelkultuuris väga piiratud naftaleeni degradeerimise aktiivsust lagunematuteks vaheproduktideks, samas kui Lactarius, Paxillus, Cenococcum, Suillus, Rhizopogon ei lagunda sedagi. Fluoreeni ja püreeni ei lagunda ükski. ECM männi juuresolek aeglustab fluoreeni degradats arv Gadgili efekti, mitte niiskuse vähenemise tõttu nagu Koide2003 pakub
maasikapuu: ArbM struktuurid ECM seentega, AM ja Hymenoschyphus paiguti tungisid läbi tanniniseerunud rakukestade, ent mingeid sümbiootilisi struktuure ei tekkinud. Taimed väga tugevas stressis ja paljud surid
Hebeloma, Cort, Tricholoma, Scleroderma, Pisol, Pax, Laccaria, Amanita, Leccinum, Lact, Thel, Cenoc, Gyrodon, Haaval. Lact pubescens, kase-spets Leccinum spp mood EcM koos rakusisese kolonisatsiooniga. Alpova ja Rhizopogon ja Suillus piperatus ei mood ecm. Juurte juurde agaritüki panemine kiirendas seene veget kasvu
N ühendite omastamine Hebeloma cyl poolt. Parimad Gln, Glu, Ser, Gly, uurea, Ala, NH4. NO3 keskpärane. Oluline aja efekt. Eri monokaarüonitel eri N ühendite omastamisef erinev. Aminoh omastatavus korreleerus, ent mitte valkudega (BSA, zelatiin). Kokkupandud dikaarüonitel samade ainete omastatavus vahepealne. Kooseksisteerivatel metsikutel dikaarüonidel samuti paiguti üsna erinev N ühendite omastavusvõime
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
kõigi seente ja alamrühmade BD maailmas, Inglismaal ja troopikas. Ekstrapoleerimine taim:seen, putuk:seen, peremehe-spetsiifika, uued liigid ekspeditsioonidelt jms. Arv 5.1 miljonit, siiski jäävad 1.5 miljoni juurde
põllumaa rekultveerimine: külvati 4 vs 15 taimeliiki: mikroobide BD idiosünkraatiline, erinev 5 riigis, erinev 3 a jooksul, erinev töötlustes, ent kõikjal +-efektid. Arv. Tulenes täpsest maakasutusest enne. Umbrohte eelnevalt ei hävitatud, vaid külvati taimed peale
taimed pms hapestavad mulda ATPaasidega, selleks et saada kätte P, Fe. Reaktsioon NH4 ja NO3-le erinev, Al vältimiseks pH tõstmine. Mulda ka orgaanilised happed (pms 2-lisaelektroniga), mis puhverdavad pHd rakus ja tekivad raku liigses aluselistudes. H(2)PO4 puhverdab pHd nii mullas kui rakus. Erinevad soolad puhvritena erinevad, sõltuvalt lahustavusest ja transp ef-st. Redoksreakts mullas
Russula ja Cortinariuse erealdamine viljakehast -> agarsöötmele -> mittereostunud tükid vedelasse MMNi, kus 3 kuu jooksul hakkab cälja kasvama. Parim kasv ilma C-ta või glükoosiga.
Koguprimaarproduktsioonist läheb taimedel maa-alla 27-68%, seentesse 1-21%. Allokatsioon EcM seentesse sõltub v tugevasti allok maa alla. Väidet kõik looduslikud uuringud on allokats EcMi ülehinnanud (15-21%)
15N Euroopa metsades, vs N vaetamine; vaetamata aldel tugev 15N kyllastumine sygavamal mullas. Koigi taimede (EcM, ErM, AM) juurte 15N sisald kasvab sygavuti yhepalju, aga palju vahem vorreldes mullaga; Selet mulla proffili d15N sellega, et sygavamal seentest parinev mittelagun N yhendid; seentest taimedesse laheb pigem 14N. Arv vaetatud metsades N kyllastus pohj juurte suuremat 15N kui mullas; mykoriisad on 1.7-2 promilli 15N rikkamad kui mitteMR juured => seenmaterjal on 3-11 promilli enam rikastunud vrd taimega. Arv et taimedevah erinevused tulenevad pigem juurdumissyg kui eri N yh kasutamisest
15N fraktsioneerimine mullas, seentes ja taimedes. Frakts er NH4><NH3, NH4 lendumine, nitrifikatsioon, denitrifikats, metabolism; Vâidet mullas domin mittekattes N, mis annab 15N osakaalu ja see aja jooksul ai muutu. Labiilne N muutub, aga seda on vahe; Sygaval mullas d15N rohkem kui pinnal arv varise tottu ja kitiini tottu; vananedes ja madanedes NH4 lendub, pohjustades 15N sisalduse kasvu; isotoopide jargi ei tohi vaita, et eri taimed saavad mullast eri yhendeid, pigem on tegu erineva juurdumissygavusega; N2 fikseerivatel taimedel pakub 5 promillist vehet kui kriteeriumi; tuleb valida oiged taustaliigid; 
ITS-tüüpide diversiteet: lokaalses skaalas väike, vaid monel liigil suur (Laccaria spp, Tricholoma flavovirens, Lactarius deliciosus). T flavovirens arv liikide kompleks, sest seal leiti väikeses skaalas 3 tugevalt toetatud klaadi, kus ITS erinevus rühmade vahel 4-7 ja rühmade sees <2.5%
PAH biodegr on risosfääris kiirem kui bulk mulllas, ent MR hüüfide olemasolu inhibeerib lagunemist, arv MR seened võtavad ära lagundajatele vajalikud mineraalained
ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
OrM: Cephalanthera damasonium rohelised vs albiinod: N sisald albiinodel suurem, D15N korgem kui muudel taimedel, arv saab osa C ja N Thelephora sp1lt, millel on juurtega sama ja lehtedest 2-3 yh vaiksem D15N (sama mis Trudell, 2003). Albiinod on taiesti seentest soltuvad ja roh miksotroofid saavad 48,7 protsenti Cst seentelt; arv albiinode vahene fitness esialgu takistab nende laia levikut ja www funktsioneerimist
puhaskultuurid. Männiokkad söötmesvähendavad Amanita, Tylopiluse, Leccinumi, Scleroderma, Pisolithuse kultuuri pindala; Suillus, Lactarius, Cenococcum ei muutu; pineenidkõik inhibeeritud (vähem Suillus, Lactarius affinis; okkaleotis: Suillusele mõju positiivne, Amanitale neg; Erinevused koloonia tiheduses ja läbimõõdus; ECM kolonisatsioon vähenes kõigil seentel
ECM seentel pms vältivad interakts omavahel, pms dominantidel; vähem esineb positiivset koeksistentsi ??? Tanniini ja N lisamine muudab mitmeid neid interaktsioone. Positiivsed on kahtlased, sest võivad tuleneda seente genetite ülekattuvusest: plotte 80 ja igast ca 6 proovi; bonferronit ei kasut!!!
2000 m2; 80 plotti, >420 proovi kokku; 65 a männi istandikus kas eri proovivõtustrateegiaid: mulla T-RFLP vs 1 vs 2 vs 3 juuretippu proovist. 25% liikidest ei leitud mulla DNAd analüüsides ja 25% jäi leidmata 2 või 3 juuretippu analüüsides. 1 juhusl juuretipp andis väga viletsa tulemuse; juuretippude eristamise intensiivsus vs ekstensiivsus. Palju proove ja 1 tipp annab sama tulemuse, mis poole vähem proove ja 2 tipp = 1/3 proove ja 3 tippu. Tuvastamata jäi igal juhul 16-23% liikidest. Jackknife1,2; bootstrap ECM puhul v viletsad. Dominandid EMH vs ECM v erinevad
okaste eemaldamine looduslikul männil vähendas pealsete juurdekasvu järgneval aastal, käbide teket, ECM seente viljakehade prod, tuberk ECM osakaalu (mitte oluliselt), samaks jäi ECM kolonisats, juurte kasv, ergosterooli sisaldus
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
kõik männi 2harulised tipud on ECM, juurekarvad ei tähenda alati ECM puudumist; arv aastatevah vahe kolonis% sõltub ilma kuivusest; ektendoMR puhul MR teke algab Hartigi võrgustikust, ka pikkjuurtel on rakusis kolonis. Mükoriisa teke männil vs kuusel 1a vs 2-3 a seemikutel
Paxillus involutus: tüüpiline ruderaal. Kolonis. Kaevatud maad, põlenud alasid, metsataimlaid, väetamine stimul., võis viljuda väh 2 meetri kaugusel elusjuurtest; eoste idandamine noore taime juurtega ei õnnestunud; tüved aja jooksul kaotavad EcM mood võime; kasv eri C ja N allikatel; kasvab hästi steriliseerimata metsamullal ja autokl turbal; vitamiinidest vajab vaid tiamiini nagu teised lehikseened; EcM looduses vaid viljakehade all, mujal v harva; nakatab kõiki EcM taimi v.a. lepp; inokul jääb püsima põlengutel ja taimlates; 
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime transpiratsiooni reguleerijatena, õhulõhede juhtivuse muutjatena ning abina põuast taastumisel. 9 10st olid paremal kui mitteMR taim. Erinevused isolaaditi RM moodustamises. Mitmekordsed erinevused kasvukiiruses
Pisolithus sp ühest viljakehast saadud er monokaarüonide ristamisel saadud dikaarüonid erinevad üksteisest tugevasti taime hüdraulilise juhtivuse ja risosfääri veepotentsiaali reguleerijatena ning abina põuast taastumisel. 10 10st olid paremad kui mitteMR taim. Efekt oli suuresti seotud seene risomorfide jämeduse ning mütseeli ulatusega
risomorfid Pisolithus: monokaarönidel puudusid täielikult nii MMNl kui kasvutaskus; kombineeritud dikaarüonitel väga suured varieeruvused, 1/3 ei moodustanud yldse risomorfe, teistel väga erinev läbimoot. Vanadel risomorfidel tsentraalne tsütoplasmata hüüf
maasiseste viljakehadega seente mitmekesisust enamuses Eur maades v vähe uuritud, mistõttu on ka puudulik kaitsekorraldus. Lihtsalt pole teada harulduse põhjused, kas nt leiuef. Tuleb kaitsta ka inimhäiringutega kooslusi, sest mitmed liigid tahavad just seda
Paxilluse üks tüvi, mis on mükoriisne, erineb genoomi ja ITS poolest väga vähe kahest teisest tüübist, ometi on transkriptoomika väga erinev kase juurega kokku viies mittemükoriissest tüvest võrreldes kolmanda tüvega, kusjuures pole teada kas teine tüvi on non-ECM või ei sobi kasega
mikrolülijalgsete BD mõjutab taime kasvu vähesel määral, suurema liigirikkuse juures enam ei mõjutagi. Ka taastumine põuast sarnane madala ja kõrge BD-süsteemides. Põuakartlikumad hoopis haruldased liigid ning ka liigid, mis lihtsates kooslustes toler, keerukas aga mitte. Idiosünkr efektid Arv liigirikkus-ökosüs fn suhe on teravam maapeal kui maa all
EcM seente viljakehade diversiteet kahaneb N saastudes. Eriti tundlikudCortinarius, Lactarius, Russula, Hebeloma, Tricholoma. N taluvad Lact theiogalus, Laccaria, Pax, Hygroph olivaceo-albus. Koosluse koosseis muutub enne rohustu muutumist. Arv, et Euroopas on seente BD vähenemine samuti seotud N-ga
ECM seente 13C korreleerub seente N-ühendite kasutusega. Mida mineraal-N rikkamal pinnasel kasvab seen, seda jõuetum on ta kasutama valke ja aminohappeid puhaskultuuris (Lact theiogalus) ja vastupidi (Cortinarius spp.)
Populus 3 spp: vs CO2 tõus: liigiti erinevad EcM, AM ja juurte prod muutused. EcM hulk suurenes vaid P. Albal (79%), AM 2-38%, jp 35-84. Suurenes juurte allokats miner-mulda ja ühtlasi C liikumine mulda
evolutsioon kiireneb lihhenis vs mittelihhenis Omphalinadel -nii 28S rDNA ja ITSs eriti AA ja TT saitides, kus võiksid muudustuda T-T dimeerid. Arv põhjus suurenev UV kiirgus seoses mütseeli maa seest maapinnale tulekuga, läbikuivamine ja vetikast põhj oksidatiivne stress. PILDID
Kongo Ituri: prim metsas rohkem >10cm dbh puuliike nii ala kui indiv kohta vrd sekund-metsaga. Sek-metsas eriti vähe Gilbertiodendroni ja Julbernardiat, mis domin ürgmetsas
EcM evolutsioon: arv, et EcM on tek saproobidest mitmeid kordi iseseisvalt. Ei ole kodustatud parasiidid. Tselluloosi lagund supresseeriti koevol käigus. Pigem võivad taimed käituda parasiitidna seentel, kontrollides neid ja vastutasuks lubades elada. Kõik EcM-evol etapid on looduses nähtavad pealiskaudse mükoriisa läbi AUS taimedel. Kuna esialgu uued sümbiondid peaksid käituma ebaefektiivselt, siis on tugev valik nende vastu. Uued seensümbiondid saavad seega kanda kinnitada uutel peremeestaimedel nagu AUS taimed
biodiversiteet sõltub suurel määral maakasutusest. Arengumaades rajatakse uusi põlde seoses kasvava rahvastiku ja tulevikus vabakaubanduse soodustamisega, kuna saavad odavamalt toota ja arenevad paremad võimalused ekspordiks. Arenenud riikides võib subsiidiumide kaotamine olla pos või neg.
Globaalne metaanalüüs EcM vs saproobid: mõlemil on 13C muster seotud eelkõige laiuskraadiga ja keskmise temperatuuriga; 15N keskmise temperatuuriga ja sademetega (kõik opt-min kõveratena). Erinevused kõikjl. Normalis. Nullnivoole ja teadmata seente eluviisi ennustamine >90% tõenäosusega -mitmed liigid on vales rühmas. Arv saproobide EcM-mustrit põhj arv pool-biotroofne toitumine värskest CO2-süsinikust või mikroobidest-mullaloomadest.
Mürklitel USA keskosas: viljumise ohtrus sõltub niiskete päevade arvust 30 p enne viljumist. Viljumise algus sõltub mulla ja õhutemp-st. Viljumisaja pikkus sõltub konkreetsetest mullatemperatuuridest ja selle kestusest. Viljumine Carya, Tilia ja Ulmus americana tüvedele lähemal kui juhusl, ent Quercus spp, Celtis, Juglans, tüvedest kaugemal kui juhusl. Väidet peremehe efekt, ent võib-olla varise efekt
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda
invasiivsed liigid: kasu ja kahju levikul mutualistidest, konkurentidest, vaenlastest, abioot kk sobivusest ja nende interaktsioonidest. Lähedastelt liikidelt võib vaenlasi varsti juurde yulla
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
ErM+ECM biomass suureneb lokaalsel toitainete gradiendil kui toiyu on vähem (mõõtmistehnika kahtlane, saproobide lahutamine peale proovide pikka seismist!!!); EMH produktsioon suurim keskel, kus lühikesed rohundid domin, sealh korrel see juurte biomassiga; AM prod suurim kõrgete rohundite juurres rikkal pinnasel
taimekasv eri lehekõdu tüüpidel mitteaditiivne, idiosünkraatiline; taimelehtede algupära ja segatud olek mitmel tasandil avaldab lagundamisele idiosünkraatilist efekti (efekti pole)
Tricholomataceae: Lyophyllum fumosum (arv fakult ja ka ektendo) ja Tricholoma 4 spp mood EcM; Lepista 2 spp, Calocybe ja Melanoleuca ei mood.) Lyophyllum ja saproobid on v erinevad laguaktiivsuse poolest, suutes lagundada tselluloosi ja õlgesid, võimelised kasvama laktoosil, Mõned EcM seened suutsid lagundada tsellobioosi ja lihheniini ainult siis kui lisa-glükoosi anti; saproobidel lisa-glükoos inh laguaktiivsust!
Uus-Meremaa EcM taimed: Leptospermum, Kunzea, Nothofagus. Seente perek nimekirjad nii kohalike puude kui sissetoodute all. Amanita muscaria kolonis ka natiivseid puid
ECM mantli, korteksi ja steeli läbimõõt kuusel on eri aladel erinev, sõltub seeneliigist. Mantel 16.5 -29 (max 70) ym, korteks 84 -104 ym, steel 123 -166 ym. Rikkalikemal mullatüüpidel oli suurem korteksi, steeli, kogujuure diam
15N: diskrimineerimine erinevates biol, biokeem protsessides; taimekoed on muutustele tundlikumad kui muld pärast häiringuid; pms mõjutajad taimedele: maakasutus )sajandeid), liigisisesed var, MR assots, kliima eriti sademed; EcM vs AM mustrid võivad olla toitainete-rikkas keskkonnas teistsugused ja neid tuleb teisiti interpreteerida; arv. sademed suurendavad mikroobset aktiivsust ja seeläbi mõjut taimede 15N; arv et taimed on paremad indikaatorid kui muld; enrichment factor aitab mullahet õle saada; NO3 vs NH4 ülesvõtt vs 15N on uuringuti varieeruv!; regionaalses skaalas 15N sõltub mulla N rohkusest, mulla nitrifikats, N deposits; 
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
Kandseentel Sümpatrilisi mikroliike üllatavalt palju. Allopatrilistel liikidel pole olnud arv vajadust tekitada ristumisbarjääri; kandseente konidiogenees -palju näiteid; seente levimine üle maailma inimese abil. Tuleks ikkagi kus vähegi võimalik kasutada morfoloogilist liigikonts, sest s o praktiline
15N, 13C jt: stabiilsed isotoobid on võimsad riistad uurimaks troofilist positsiooni ja C liikumist toiduahelas. Troofilise taseme fraktsioneerimine järvedes on C: 0.4 promilli; N 3.4 promilli. Uuritavad liigid ja kontroll peaksid olema fülogeneet seotud; järveökosys-s vaja hädasti leida õige baasväärtus -pikaealiste I taseme tarbijate ; mitut isotoopi võib samas segamudelis kasutada kui C/N on sama (kui eeldatakse, et C ja N omastamine on samasug eri ressurssidest). Stabiilseid isotoope peab rakendama koos otseste toiduratsiooni mõõtmistega. Tuleb tasandada ajalist ja ruumilist heterogeensust
invasiivsus: mükoriisa roll taimede invasiivsuses - invasiivsed taimed pms NM või väikese kasvuefektiga. Paljud suruvad kohalikku mükoriisat maha, võimaldades jätkuvat invas.
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
Acacia Austraaliast introdutseeritud ja eriti kui veel nakatatud Pisolithus albusega, mõjutab mikroobikooslusi ja -aktiivsust, mulla toitaineid (suurendab) ning AM-seente kooslusi Aafrikas
Oidiodendron maius: toodab turbapallidel ja kultuuris Cladonia talluse juures mittester gümnoteetsiume, mis sarn teleomorfse perek Myxotrichium omadele. Viitab O maiusele kui kiirele orgaanika lagundajale
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
invasiivsed paljasseemnetaimed - pea eranditult Pinaceae ja Araucariaceae-Podocarpaceae; teistest paistavad andmete põhjal olulisel kohal EcM puud
sissetoodud metsanduseliikide omadused: parem puit, kiirem kasv, lihtsam majandamine, seemnete/seemikute saadavus, suurem resistentsus kohalikele seen- ja putukkahjuritele. Soovit pikemas perspektiivis asendada vähem invasiivsete liikidega või mitteviljuvate rassidega
vaid POD-ga seeni tuleks lugeda valgemäd tekitajateks. Jaapia ja Botryobas lagund ligniini, ent neil pole PODe; Eri pr-mä seentel palju koopiaid reducing polyketide synthase geeni, mida va-mä seentel ainus koopia. Muudelt genoomiomadustelt vamä ja prmä seened sarnased
Tuber melanosporum: veget faas haploidne, mükoriisades vaid 1 MAT-tyyp; VK gleeba on alati üks MAT-tüüp, eosed pooleks; eostega inokuleeritud taimedel tuvastatakse pms vaid üht MAT-tüüpi trühvleid, ilmselt teist (isast) on v vähe nii et ei tuvastatagi; Nii MAT+ kui MAT- genotüübid suudavad VK intits. 
ECM seened kasvavad reeglina palju paremini NH4>glutamiin>glutatioon=valk=NO3 söötmel. N-ühendite kasutamine polnud seotud kasvukoha N ühenditega. Membraanil vedelsöötmel. C-rohkus söötmes ei mõjuta kasvukiirust
15N Austraalia konnumaal: mitteMR taimed tunduvalt rohkem 15N kui EcM, ErM ja AM taimed; MR taimede juured olid 15N rikkamad kui pealsed, mitteMR juurtes ja pealsetes sama. Mullaprofiilis 15N ei erinenud. Vaidet toimub 15N diskrimin N transpordil seenest taime; mulla NH4 ja aminoh 15N oli sama mis kogumullal, aga NO3 15N oli v korge. Poleng suurendas NH' hulka 90x, NO3 60x ja aminoh 5 korda, ujutamine suurendas aminoh osakaalu; Proteaceae proteoidsed juured on v efektiivsed mfg N omastamisel mullast
AUS niiskes põõsastikus (wallum) mükoriissetel taimedel ja NM-taimedel erinev 15N signatuur, mis tuleneb arvatavasti N transpordist läbi seene, mitte eri N ühendite omastamisest. Amino-happeid võeti üles väga vähe, kuigi need olid domineeriv ühend mullas kui häiring oli vähene. Proteaceeae võtsid üles ka glütsiini ja seega arvatakse, et proteoidne juurestik omab erilist funktsiooni
15N on AM ja EcM taimedel AUS savannis ja mussoonimetsas erinev. Mussoonmetsas NO3 rohkem. Erinevus taimede vahel, mis omastavad rohkem või vähem NO3Mussoonmetsa kõrgemad 115N väärtused võivad tuleneda kõrgest N turnoverist ja mulla kõrgest 15Nst 2)kõrge 15N ja selle madala diskrimineerimise tõttu; 3) madala seente osatähtsuse tõttu taimede N-toitumises. AUS EcM taimed olid N-vaesemad, samas kui Aafrikas toimus ka taimedel N-rikastumine
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
invasiivsel Hypericumil P-Ams sissetoodud populatsioonidel  väiksem sõltuvus sümbiontidest kui euroopa populatsioonidel. Katse vaid Glomus mossega
C transport: ülevaade; sesoonselt võib suund olla erinev; kevadel PsTsuga -> Betula, suvel vastupidi ja sügisel PsTsuga -> Betula; vastavalt sellele, kellel on anda! Metaanalüüs valguse mõju kohta MH ja autotr taimedel ei andnud olulist valguse efekti; seemikud võivad kasu saada suurte puude hüdr vee tõstmisest; Arv. MN on neg feedback, mis võimaldab eriliikidel stabiilselt koeksist.
Manause läh üleujutatud aladel (valge liivaga, toitaineterikka settega) puuduvad EcM taimekooslused, kuigi v üksikud Amanita nauseosa, Gyrodon ja Pulveroboletuse viljakehi leiti. Fabales ja Salix humboldtiana olid mittemükoriissed nendes kooslustes. Arv et need EcM seeneperek liigid on saproobid. Arv seened adapteerunud üleujutustega: 1 vihmaper algul kui ujutusi veel pole 2 mütseel ronib mööda tüvesid üles 3 nematoode püüdvad anamorfid
eri AM-seened tekitavad eri taimedel kas Arum või Paris-tüüpi mükoriisat. Paris-tüüp on vähem efektiivne taimekasvu stimul ja P seisukohalt. P omastamine ei seostu 5kolonis, kasvu stimul-ga. Seente kaudu toimus P saamine kuni 100% ultuses G intraradices puhul, teistel eri kombinatsioonides ef väiksem. Ka Paris-tüübi puhul ilma arbuskuliteta toimus vähene P-ülekanne, s.t. fosfaadi transportereid on ka mitte-arb-rakkudes.
seene mütseeli biomass kõigub sesoonselt suuresti: suurim sügisel ja kevadel, väiksem talvel ja suvel. Kõigis horisontides ühtmoodi, ent sügavamal erinevused väiksemad. Kokku mineraalmullas väh sama suur aktiivne biomass kui org-mullas.
eukalüpti ja männi istandikud tekitavad v erineva mikrokliima vrd looduslike metsadega, mis mõj putukaid. Eukalüpti istandused saavad kohalikest metsadest patogeenid ja sümbiondid, männid reeglina mitte. Oht on geneetilise materjali segunemises ja hübriidide tekkes, mis võimaldab herbivooridel peremeesliigi vahetust
Caladenia W-AUS: Sebacinales. Spetsiifilisus per se ei mõj orhidee haruldust; kui seen on haruldane, on ka spetsiifiline orhidee haruldane. Kaitse peab hõlmama seene jaoks sobivate kasvukohtade kaitset
13C, 15N erinev saprotroofidel ja ECM seentel; erin aastaajati, paiguti, aastati, liikide vahel, perek vahel, peremeestaimede vahel. Suur N konts var; Thelephoraceae -v korge D13C ja C konts ja D15N; Chalciporus korge D13C; Agaricus spp, Collybia sp -v korge D15N, mis arv tuleneb korgest N konts; Varise saproobidel tugev korrel N konts ja D15N vahel; Arv et eri EcM seente 15N vahe tuleneb peremehesse transpordi efektiivsusest ja paiga minN rikkusest. Arv et sygisene D13C vahesus viljakehades tuleneb madalast temp,niiskusest ja kiirgusest
mittesuguliselt paljunevate seente populatsioonigeneetika: Ophiostoma, Armillaria, Mycosphaerella, Gibberella, Fusarium, Phytopthora jt. Rekombin tuvastamine, tähtsus eri kk-tingimustes, rangelt mitterekombin seeni polegi teada. Fülogen liigikontsepts langeb kokku morf-ga, ent peenem. Spetsialiseerumine eri peremehele, peremehe eri kudedele, regiooniti. Heterotalsed vs homotalsed seened eri intens mittesug tsüklitega
Liigikriteeriumid seentel ja kuidas liikide arv kasvab morf<biol<fül. Krüptilised liigid, näited Neurospora, Schizoph, SacchM, Lentinula. Seega, enamus seeni pole globaalse levikuga, v.a. Aspergillus fummigatus. Arv. Väga konidiaalse levikuga seened võivad olla globaalse levikuga, ent selle taga võib olla inimtegevus
www: transport väga vähene, sporaadiline, ei sõltu taime suurusest ega fotosünteesitava C kogusest, ent oleneb seeneliigist (Rhizopogon > Wilcoxina > Cenoc). Transport toimub kui süsteemis on häiring ja taimede suuruserinevused. Transp toimus ka ilma www-ta (0.5 um võrgu korral). Väidet Wul et al. 2001 ei saanudki leida ülekannet kuna katsid taimed kinni ja seetõttu need ei transpireerinud. 
arv kliimamuutuste tõttu sureb aastaks 2050 välja 11-33% liikuvatest ja 34-58% sessiilsetest organismidest. CO2 emissioonil põhinev kliimamuutus on olulisem hävitaja kui maakasutuse intensiivistamine
krridi-tertsiaari piiril peale asteroidi mõned (?) aastad valitsesid palünoloogilistes andmetes vaid seeneeosed, ent nende hulk asendus suht kiiresti kõigepealt sõnajala eostega. Seened olid kivististes septadeta ning ei suudetud rühma tuvastada
Tsiili Nothofaguse metsades: invasiivsed liigid Pinus radiata istandikest: Amanita muscaria, A. Rubescens, Pax involutus, Xerocomus rubellus; kohalikest liikidest domin Cort, Tricholoma, Paxillus
invasiivsus mikroobidel, mis seotud taimedega v mitte. Mikroobid võivad mõj ka taimede invas.; häiringute vs mittehäiringute taimedeinvasioonid
Piriformospora indica -sarn 18S rDNA Ceratobasidiales [hiljem Sebacinales Weiss 2004] isol india kõrbest AM-klamüdospoorist. Kultuuritunnused: õh kestad, dolipoorid, mitteperfor parentosoomid; klamüdospoorid; kolonis juurekorteksit
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
seente kaitse: eri kooslused. Britannias eriti rohumaad ja pargikooslused; hõrendikud kogu Maailmas v väärtuslikud seente poolest. Enamasti ka muude taksonite poolest liigirikkad
eksootiliste patogeenide levik troopilistes metsaistandekes. Nende kahjustused kohalikel puudel, kohalike seente adapteerumine eksootiliste puudega ja tagasileviku ohud
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
Cenococcum: levib primaarse suktsessiooni aladele vegetatiivselt. Lähedastel aladel mõned identsed genotüübid. Mingit jälge paraseksuaalsusest pole. Mida värskem on ala, seda vähem on genotüüpe, ühe ala piires suurim genotüübisisene kaugus 78m; genotüübid läbisegi, ent vaid ühel juhul samas proovis 2 genotüüpi. Alleelid olid alati haploidsed SSCP järgi
EcM vs Sap: 15N muutub sügavuti -4..+5; arv. Tricholoma saab kõik C peremehelt, Lactarius osa kõdust, sest peenjuurtel ja mükoriisadel eri muster. Viljakehades fraktsion suureneb jalast kübarasse ja lamellidesse. N-limiteeritud süsteemides ülesvõtul fraktsioneerimist pole. Leotia lubrica muster on nagu EcM-seentel; Chalciporus: kõrge 13C nagu saproobidel ja kõrge 15N nagu EcM seentel. Collybia butyracea ja Clitopilus prunulus on tüüp. saproobid; Tricholoma spp: väga kõrge 15N
ECM EMH jaoks võetakse koguproovist kohe PLFA18:2w6,9 ja ergo ning sellest lahut maha, mis peale inkub alles jääb. Leiti, et PLFA reageerib kiiremini, s.t ergosterool lagun aeglasemalt; inkub väheneb ka bakterite ja saproobide biomass. Arv näitab see siiski kõigi juurega seotud seente biomassi: kott ja kands; ergo ja PLFA kadusid eri horis samaväärselt, kuigi min-mullast peaks rohkem kaduma
P säilitamine polüP-na samasugune nii veget mütseelis kui ECM-s, mütseelis pigem monoP. Erinevus Hartigi võrgu ja mantli polüP vahel: HV-s rohekem K, vähem Mg. Eriti K ja P vahel tugev korrel, teised mono-ja divalentsed metallid esinesid vastavalt kontsentr söötmes. PolüP graanuleid rohkem kui söötmes KPi vrd MgPi v NaPi. Ainult KPi puhul konts suurendamine mõj polüP pos
melaniinid: keemiline koostis, definitsioon; mitmeid eritüüpe tekke järgi. Bakteritel, kandseentel ja kottseentel erinev melaniin. Bakteril neutraliseerib toksilisi fenoole, seob rauda ja kaitseb H2O2 vastu, Ultravioleti ja insektitsiidide eest, aitab pindadele kinnituda, vs hüperosmootne shokk, vs kõrge temp; . Seentel rakuseinte küljes, apressooriumis tekitab osmootse surve, kaitse UV, kuivamise, ensüm lüüsi, kõrge temp, oksüdantide, toksiliste metallide, arv ka fungitsiidide eest. Patogeenidel allelopaatias, toitainede kontsentreerijana, apressoriumides.; tricyclazole inh melaniini sünteesi
seente biomass suureneb tundras kui väetada. Kui soojeneb, kasvab seente ja juurte biomass vaid igikeltsa aladel, mitte kanarbiku-maadel. Liivakottidesse kasvas enamasti EcM mütseel isotoopide järgi. Mütseeli prod mood vaid 10% biomassist ja mütseeli iga on seega 50a. Obs, et müts elab talve vabalt üle. Arv et kliimasoojenemisega arkt tundrad muutuvad sarnasemaks leedemetsadele ja kanarbikumaadele. 
Eukalüpti istanduste MR seend Hisp: Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
Pseudomonas fluorescens: genotüübid mükoriisas, mükorisosfääris ja bulk mullas. Mükoriisas ja mükorisosfääris rohkem 16S rDNA tüüpe (5 vs 2), parem P lahustamine, rohkem siderofoore, vähem HCN antibiootikumi (mürgine Laccariale), rohkem patogeenide kasvu inh tüüpe, rohkem EcM seente kasvu stimul tüüpe (laia spetsiifikaga, kitsa spetsiifikaga olid ektomükorisosfääri tüübid), vähem inh EcM teket, nihF ja natibiootikumide tootlikkus sama. Arv et bulk mulla B on reservuaar abilisi EcM seentele mitteMR staadiumi läbimiseks 
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
15N Euroopa metsades, vs N vaetamine; vaetamata aldel tugev 15N kyllastumine sygavamal mullas. Koigi taimede (EcM, ErM, AM) juurte 15N sisald kasvab sygavuti yhepalju, aga palju vahem vorreldes mullaga; Selet mulla proffili d15N sellega, et sygavamal seentest parinev mittelagun N yhendid; seentest taimedesse laheb pigem 14N. Arv vaetatud metsades N kyllastus pohj juurte suuremat 15N kui mullas; mykoriisad on 1.7-2 promilli 15N rikkamad kui mitteMR juured => seenmaterjal on 3-11 promilli enam rikastunud vrd taimega. Arv et taimedevah erinevused tulenevad pigem juurdumissyg kui eri N yh kasutamisest
15N fraktsioneerimine mullas, seentes ja taimedes. Frakts er NH4><NH3, NH4 lendumine, nitrifikatsioon, denitrifikats, metabolism; Vâidet mullas domin mittekattes N, mis annab 15N osakaalu ja see aja jooksul ai muutu. Labiilne N muutub, aga seda on vahe; Sygaval mullas d15N rohkem kui pinnal arv varise tottu ja kitiini tottu; vananedes ja madanedes NH4 lendub, pohjustades 15N sisalduse kasvu; isotoopide jargi ei tohi vaita, et eri taimed saavad mullast eri yhendeid, pigem on tegu erineva juurdumissygavusega; N2 fikseerivatel taimedel pakub 5 promillist vehet kui kriteeriumi; tuleb valida oiged taustaliigid; 
ECM ja AM sümbioos kui parasitismi-mutualismi kontiinum: sõltuvus genotüüpidest, keskkonnast, konkurentsist, ajafaktorist, ; arv MR moodustudes taimsed toitainete omastamise protsessid asenduvad seene omadega pea tot; fotosünteesi mõj seene poolt; ükski AM-seen ei stimul kõigi taimeliikide kasvu; N, P konts ei pruugi korreleeruda biomassiga ega fitnessiga; kontroll-töötluste ja fitnessi mõõtmise probleemid
2000 m2; 80 plotti, >420 proovi kokku; 65 a männi istandikus kas eri proovivõtustrateegiaid: mulla T-RFLP vs 1 vs 2 vs 3 juuretippu proovist. 25% liikidest ei leitud mulla DNAd analüüsides ja 25% jäi leidmata 2 või 3 juuretippu analüüsides. 1 juhusl juuretipp andis väga viletsa tulemuse; juuretippude eristamise intensiivsus vs ekstensiivsus. Palju proove ja 1 tipp annab sama tulemuse, mis poole vähem proove ja 2 tipp = 1/3 proove ja 3 tippu. Tuvastamata jäi igal juhul 16-23% liikidest. Jackknife1,2; bootstrap ECM puhul v viletsad. Dominandid EMH vs ECM v erinevad
Thanatephorus cucumeris=Rhizoctonia solani -Agde ITS varieeruvus: ITS1 varieeruvam kui ITS2; AG-sisene var 0-3%; AG1 jaguneb 3 peremehe-spets alarühmaks, kus rühma sees ITS >99% sarn; AG4 jaguneb 2 peremehe-spets alarühmaks; Agde vaheline hmoloogia <96%; AG4-sse kuuluvad ka hüpovirulentsed isolaadid, mis fülogeneetiliselt on sarnased 2-tuumaliste Ceratobasidiumite ühele harule (siiski Thanatephoruse sees); mõningate eranditega ITS fülogenees toetab AGsid
maasiseste viljakehadega seente eosed püsivad mullas kevadeni palju rohklem vrd maapealsete viljakehadega seentega; Maasisestel seentel eoseid rohkem ka sügavamal, 3-6 cm mullakihis, samas kui maapealsetel enamasti varisel. Cenococcumi ja morchella sklerootsiume palju tuha sees (tek enne põlengut); Morchella sklerootsiume palju ka lagupuidu juures, kus liiguvad närilised. Pakuvad, et kahjustatud metsas sklerootsiumid võivad juurde tekkida, idaneda ja poolduda
Korupi taimestik: domin EcM tsesalp. EcM tõestati 10 perek: Anthonotha, Aphanocalyx, Berlinia, Didelotia, Gilbertiodendron, Julbernardia, Microberlinia, Monopetalanthus, Tetraberlinia, Afzelia. EcM puude arv ei sõltu mulla P-st (erin Gartlan 1986). Puude levik transektide kaupa. Microberlinia, Tetraberlinia spp, Didelotia kasvasid koos, samas kui Anthonotha ja Uapaca olid eraldi. 6 a jooksul suured muutused mull P-s.
15N: diskrimineerimine erinevates biol, biokeem protsessides; taimekoed on muutustele tundlikumad kui muld pärast häiringuid; pms mõjutajad taimedele: maakasutus )sajandeid), liigisisesed var, MR assots, kliima eriti sademed; EcM vs AM mustrid võivad olla toitainete-rikkas keskkonnas teistsugused ja neid tuleb teisiti interpreteerida; arv. sademed suurendavad mikroobset aktiivsust ja seeläbi mõjut taimede 15N; arv et taimed on paremad indikaatorid kui muld; enrichment factor aitab mullahet õle saada; NO3 vs NH4 ülesvõtt vs 15N on uuringuti varieeruv!; regionaalses skaalas 15N sõltub mulla N rohkusest, mulla nitrifikats, N deposits; 
Cortinariaceae (sõsar arv Gymnopilus) jaguneb kolmeks kindlaks klaadiks: 1. Cortinarius+Thaxterogaster+Hymenogaster pp + Protoglossum; 2. Hebeloma+Naucoria+Hymenogaster pp; 3. Descolea,Descomyces, Setchelliogaster. Maasisesed vormid on tekkinud ja iseseisvalt ka radieerunud palju kordi kõigis klaadides. Naucoria ja Hebeloma mood kumbki paar tugevalt toetatud klaadi; arv ei toimu selektsioon maasis ja maapeals vahevormide vastu; maasiseste vormide tekkides ITS var ei muutunud
ekto-ja erikoidse MR seentel oluline roll tundra-ja boreaalse vöötme C ja N ringes. Omastavad eelistatult aminohappeid mineraalse N üh asemel ja suudavad mõnevõrra omastada N kitiinist ja muudest kompleks-or-ühenditest. EcM seentel puudub tsellulaasne ja ligninolüütiline aktiivsus, mistõttu arv. Et õige EcM seene ei saa saproobina olla. Arv et EcM seente tihe hüüfimass on tingitud konkurentsist lagundatud org-ühenditele. Seente tegevuse tõttu polümeeride N sis väheneb ja rasklagunev org aine ladestub. Arv, et N depositsioon aitab ladestunud C õhku paisata CO2 na 
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
inimasustus on viimastel ajal muutnud oluliselt nii N, C, S tsükleid, levivad tehnogeensed ühendid ja raskemetrallid. Globaalne soojenemine toimub pms foss kütuste, N akumul väetamise ja metsaraie tagajärjel. Enim on biosfääri mõj maakasutuse muutus. U 50% maismaast on tugevasti modif inimese poolt. Muutused albeedos ja kõrbestumine. Pms inimasustus vähendab biodiversiteeti elukohtade hävitamise ja fragmenteerimisega
EMH kuusikus vs kuuse-tamme segametsas. Kuusikus sügavusjaotus ühtlasem kui tammikus, üldse kuni 70 cm süg olulisel määral. 13C mütseelis sügavuti sama, aga 15N erinev huumus-ja min-horisondis. Enamus 13C tuleb kuuselt, mis on vähemuses vrd tammega. EMH biomass 4.8 -5.8 t/ha, samas juuri 7 -12.3 kg/ha. ECM seente ja saprotroofide eristamine PLFA 18: 6,9 jr värsketest -5 kuud seisnud proovidest. Huumuses vahe palju suurem ehk saproobe palju rohkem
Amanita phalloides invad N-Am: VK enamasti leitud teede ääres, ent mõnes kohas ka sügaval metsas. Invadeeritud paikades domineeris VK biomassilt, ent EcM osakaal jäi 0.2 ja 0.5% vahele, ent sagedus oli suurim (20% proovidest); ei mõjutanud teiste seente liigirikkust; eri EmH-liivaproovides biomass jäi 0 ja 5.6% vahele (keskm 2%) RT-PCR põhjal
Eukalüpti istanduste MR seend Hisp: Hydnangium carneum, Hymenogaster , Labyrinthomyces, Lacc fraterna, Pisol albus, Ruhlandiella berolinensis, Setchelliogaster (kõik AUS seened). Lisaks Sebacina, Thelephora jt teadmata päritoluga seened. Lacc fraterna nakatab ka Cistaceae spp. Paljud kõdusaproobid on samuti kaasa tulnud. Tõestatud N-poolkera seeni eukalüptide istandustest ei leitud. . EcM eukalüptid on v konkurentsuivõimelised kohalike puudega vrd. Arv et eosepanga kogunemine on oluline eukalüptide muutumisel invas-ks. 
15N: EcM seentel kõrgem kui mullas, kübarates 1-2 promilli võrra kõrgem kui jalas, jalas sama mis mullas risoididel; vihm langetab viljakehade 15N järgm v ülejärgm päeval; saproobidel 15N sama mis mullas; Puitulagund seened 0-1 promilli kõrgem kui puidus; Viljakehade lagunemisel eralduv NH4 on v vaene (-36--40 promilli) 15N osas; Kui viljakeha kaotab lagunedes 2% N, siis d15N langeb 1promilli võrra; seente kiire säilitamine omab seega vähe tähtsust; Seletavad peremeestaime madalat 15N juures oleva glutamaadi süntetaasi fraktsioneerimisega. Glu-Gln liigub seene ja taime vahet pidevalt; Arv urineerimine tõstab 15N kõrgele. Arv et N muutmine seene poolt omab samavõrd tähtsust kui N ülesvõtt ja N transform omab v tähtsat rolli transpordil niidistikust kübarasse
2000 m2; 80 plotti, >420 proovi kokku; 65 a männi istandikus kas eri proovivõtustrateegiaid: mulla T-RFLP vs 1 vs 2 vs 3 juuretippu proovist. 25% liikidest ei leitud mulla DNAd analüüsides ja 25% jäi leidmata 2 või 3 juuretippu analüüsides. 1 juhusl juuretipp andis väga viletsa tulemuse; juuretippude eristamise intensiivsus vs ekstensiivsus. Palju proove ja 1 tipp annab sama tulemuse, mis poole vähem proove ja 2 tipp = 1/3 proove ja 3 tippu. Tuvastamata jäi igal juhul 16-23% liikidest. Jackknife1,2; bootstrap ECM puhul v viletsad. Dominandid EMH vs ECM v erinevad
taimede invasiivsus ja invasiooni seosed mutualistidega: Ficus-liblikas parimini uuritud; introduts. Liikidel võib spetsiifilisus muutuda; AM reeglina ei fasiliteeri ega inhibeeri invas, sest on kõikjal ja mittespets.; Aktinoriissetele ja EcM taimedel nt Männil jt vastupidi. Arv Pisolithus jt agressivsed tüved võivad muutuda ise invasiivseks kohalikule seenestikule; tahtlik mutualistide introduts on enamike sissetoodud taimeliikide invasiivsust stimul; paljudes kohtades mutualistidel on unikaalne funktsioon
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
EcM ja AM seente introduts: ülevaade ja ohud: seend ei pruugi soodust peremehe kasvu, võivad stimul invas taimede invasiivsust, er männid a eukal. Sama liigi uued genotüübid võivad kohalikud välja tõrjuda või geneet modif. Invas seeneliikide identif on v keeruline sest 1 raske identif morf liigikonts jr, looduslik biogeo on väheuuritud, endeemseid liike vähe teada, liigikonts jama. Arv barcoding aitab tuvastada invas liike. Arv need seened, mis on maapealsete viljakehadega ja levivad tuule või putukatega, on pot invas. Tuleb vältida inokul kõrge konkurentsivõimega seeni ja inokul kitsa peremehe-seeni, mis on kasulikud, hea kolonis-võimega, ent vähese levikuvõimega ning madala pika-aj konkurentsivõimega
Table S3. Best linear regression models of richness of soil biota.
FINLAND ESTONIA
variables R2 R2adj,cumul F-value P-value variables R2 R2adj,cumul F-value P-value
1 Fungi richness
Herb cover 0.307 0.289 17.30 0.001 P. sylvestris BA 0.644 0.634 -63.29 <0.001
Tree BA 0.119 0.397 -7.92 0.007 Tree richness 0.152 0.783 25.21 <0.001
Understorey richness 0.089 0.476 6.80 0.014 P. tremula BA 0.027 0.806 4.99 0.036
Soil C/N ratio 0.045 0.512 -3.73 0.058 Proportion of EcM trees 0.019 0.822 -3.93 0.042
P. sylvestris BA 0.040 0.544 3.50 0.073
1.1 EcM fungi richness
A. glutinosa BA 0.272 0.254 -14.60 0.003 P. sylvestris BA 0.535 0.522 -40.28 <0.001
Soil pH(KCl) 0.225 0.471 16.98 0.001 A. glutinosa BA 0.116 0.631 -11.35 0.003
Tree diversity (Shannon index) 0.131 0.598 13.05 0.002 Understorey richness 0.045 0.669 4.93 0.031
P. abies BA 0.028 0.618 2.94 0.109 Soil Ca concentration 0.048 0.713 5.99 0.019
Soil P concentration 0.019 0.629 -2.04 0.161
PCNM1 0.056 0.684 7.12 0.018
1.2 Mycoparasite richness
PCNM1 0.233 0.213 11.82 0.001 Soil pH(KCl) 0.075 0.048 -2.83 0.084
L. sibirica BA 0.048 0.242 -2.51 0.108 Proportion of EcM trees 0.072 0.096 -2.86 0.106
Herb cover 0.073 0.300 4.15 0.059
1.3 Plant pathogen richness
Herb cover 0.436 0.422 30.16 <0.001 Soil C/N ratio 0.637 0.627 -61.47 <0.001
Soil C/N ratio 0.123 0.536 -10.61 0.002 Proportion of EcM trees 0.092 0.713 -11.47 0.004
PCNM1 0.025 0.550 2.22 0.156 P. tremula BA 0.014 0.719 1.79 0.197
Soil N concentration 0.044 0.587 4.25 0.041 Soil pH(KCl) 0.018 0.731 2.40 0.136
Coppice amount 0.023 0.601 -2.27 0.159 Tree BA 0.027 0.754 -3.98 0.060
Tree BA 0.049 0.647 -5.53 0.023 PCNM1 0.025 0.775 4.00 0.068
1.4 Saprotroph richness
Tree BA 0.319 0.301 -18.25 0.001 Tree richness 0.422 0.406 25.60 <0.001
Soil N concentration 0.099 0.387 6.45 0.021 P. sylvestris BA 0.106 0.501 -7.67 0.017
P. abies BA 0.123 0.504 -9.94 0.004 Soil pH(KCl) 0.044 0.534 -3.38 0.070
Soil C/N ratio 0.060 0.556 -5.37 0.020 Soil Ca concentration 0.064 0.591 5.63 0.033
P. sylvestris BA 0.033 0.581 3.13 0.085
2 Cercozoa richness
Herb cover 0.183 0.162 8.72 0.006 Soil C/N ratio 0.337 0.318 -17.75 0.001
Soil pH(KCl) 0.163 0.311 9.46 0.010 Soil Ca concentration 0.162 0.469 -10.94 0.003
Tree BA 0.095 0.395 6.26 0.018 P. sylvestris BA 0.100 0.561 8.21 0.009
Coppice amount 0.055 0.439 4.78 0.040
B. pendula BA 0.054 0.489 4.26 0.044
PCNM1 0.058 0.442 4.15 0.052
3 Chlorophyta richness
Tree BA 0.351 0.335 -21.12 <0.001 A. glutinosa BA 0.134 0.109 5.41 0.022
P. abies BA 0.070 0.391 4.58 0.030 Tree BA 0.096 0.184 -4.24 0.049
Soil C/N ratio 0.089 0.470 -6.70 0.011 PCNM1 0.070 0.237 3.32 0.077
P. tremula BA 0.062 0.282 3.10 0.083
Soil Ca concentration 0.053 0.321 2.83 0.090
4 Ciliophora richness
Coppice amount 0.455 0.441 32.57 <0.001 Soil Ca concentration 0.602 0.590 52.90 <0.001
Understorey richness 0.131 0.564 12.05 0.004 Soil C/N ratio 0.114 0.699 -13.62 0.001
Soil N concentration 0.046 0.602 4.62 0.033 Soil N concentration 0.083 0.780 13.53 0.003
Tree richness 0.034 0.629 3.66 0.069 P. abies BA 0.021 0.797 3.81 0.054
Herb cover 0.032 0.655 3.68 0.049 A. glutinosa BA 0.017 0.811 -3.30 0.083
5 Collembola richness
Soil C/N ratio 0.203 0.182 9.93 0.002 PCNM12 0.179 0.155 7.62 0.008
PCNM21 0.142 0.311 8.25 0.007 PCNM1 0.149 0.288 7.55 0.006
PCNM2 0.129 0.432 9.09 0.002
6 Nematoda richness
L. sibirica BA 0.095 0.072 4.11 0.047 Soil C/N ratio 0.209 0.196 -9.64 0.003
Coppice amount 0.071 0.122 -3.23 0.072 Soil P concentration 0.055 0.220 2.04 0.153
7 Total microbial biomass
PCNM1 0.681 0.672 83.07 <0.001 Soil P concentration 0.292 0.273 14.51 0.001
Soil P concentration 0.048 0.714 6.70 0.018 Soil C/N ratio 0.111 0.369 -6.31 0.016
8 Bacterial biomass
PCNM1 0.693 0.685 88.02 <0.001 Soil P concentration 0.216 0.193 9.63 0.004
Soil P concentration 0.046 0.725 6.69 0.016 Soil C/N ratio 0.185 0.365 -10.49 0.003
Soil N concentration 0.071 0.424 4.43 0.042
8.1 Actinobacterial biomass
Soil P concentration 0.539 0.527 45.55 <0.001 A. glutinosa BA 0.292 0.272 14.43 0.001
PCNM1 0.031 0.547 2.72 0.098 Soil Ca concentration 0.146 0.405 8.84 0.011
Soil C/N ratio 0.079 0.473 -5.41 0.023
9 Fungi biomass ergosterol
Soil N concentration 0.653 0.644 73.29 <0.001 Soil N concentration 0.677 0.668 73.46 <0.001
Soil P concentration 0.130 0.772 22.83 <0.001 Carbon concentration 0.090 0.754 13.17 0.005
Understorey richness 0.022 0.789 4.22 0.043
9.1 Saprotroph biomass ergosterol
Soil N concentration 0.635 0.626 67.94 <0.001 Soil N concentration 0.484 0.470 32.89 <0.001
Soil P concentration 0.129 0.752 20.90 <0.001 P. sylvestris BA 0.042 0.498 2.99 0.091
Understorey richness 0.025 0.772 4.36 0.050 Carbon concentration 0.085 0.576 7.20 0.013
Soil C/N ratio 0.046 0.614 4.28 0.047
Soil Ca concentration 0.047 0.656 4.88 0.036
9.2 EcM fungal biomass ergosterol
PCNM1 0.521 0.509 73.29 <0.001 Soil N concentration 0.654 0.644 66.04 <0.001
A. glutinosa BA 0.085 0.586 -22.83 <0.001 P. sylvestris BA 0.089 0.728 11.78 0.003
Soil N concentration 0.050 0.628 4.22 0.043
10 Bacteria to fungi ratio
Soil N concentration 0.261 0.242 -13.77 0.002 Soil C/N ratio 0.624 0.613 -58.02 <0.001
Soil Ca concentration 0.083 0.690 9.67 0.003
11 SAP to EcM fungi ratio
A. glutinosa BA 0.376 0.360 23.48 <0.001 A. glutinosa BA 0.129 0.104 5.19 0.030
Tree diversity (Shannon index) 0.114 0.463 8.46 0.014 Soil Ca concentration 0.265 0.358 -14.85 0.001
P. sylvestris BA 0.071 0.417 4.44 0.047
Table S5. Best multivariate models for community composition of soil biota.
FINLAND ESTONIA
variables R2 R2adj,cumul F-value P-value variables R2 R2adj,cumul F-value P-value
1 Fungi community
PCNM1 0.172 0.151 8.09 <0.001 Soil C/N ratio 0.168 0.144 7.08 <0.001
B. pendula BA 0.051 0.182 2.50 0.001 Soil Ca concentration 0.086 0.210 3.90 0.001
Soil Mg concentration 0.049 0.213 2.49 0.001 T. cordata BA 0.051 0.242 2.42 0.001
1.1 EcM fungi community
PCNM1 0.100 0.076 4.31 0.001 Ericoid cover 0.135 0.110 5.44 <0.001
B. pendula BA 0.093 0.150 4.37 0.001 Soil Ca concentration 0.065 0.153 2.77 0.001
Tree BA 0.051 0.182 2.49 0.001 T. cordata BA 0.053 0.185 2.33 0.001
P. abies BA 0.053 0.218 2.69 0.001
1.2 Mycoparasite community
Soil Mg concentration 0.102 0.079 4.44 0.001 Soil N concentration 0.079 0.053 3.01 0.003
PCNM5 0.050 0.107 2.24 0.014 Soil Ca concentration 0.062 0.091 2.47 0.009
Soil pH(KCl) 0.062 0.131 2.56 0.014
PCNM17 0.069 0.181 3.04 0.007
1.3 Plant pathogen community
PCNM1 0.095 0.072 4.10 0.001 Soil N concentration 0.133 0.108 5.37 <0.001
L. sibirica BA 0.045 0.094 1.97 0.001 Soil Ca concentration 0.089 0.176 3.87 0.001
1.4 Saprotroph community
PCNM1 0.227 0.207 11.47 <0.001 Soil C/N ratio 0.204 0.181 8.96 <0.001
Soil Mg concentration 0.051 0.240 2.68 0.001 Soil N concentration 0.088 0.250 4.20 0.001
Soil pH(KCl) 0.079 0.313 4.12 0.001
2. Cercozoa community
Soil pH(KCl) 0.079 0.055 3.33 0.001 Soil pH(KCl) 0.122 0.097 4.88 0.001
Ericoid cover 0.062 0.137 2.60 0.001
3 Chlorophyta community
PCNM1 0.093 0.070 4.01 0.001 Herb cover 0.076 0.048 2.71 0.001
4 Ciliophora community
Soil Ca concentration 0.167 0.146 7.83 <0.001 Ericoid cover 0.126 0.101 5.05 <0.001
Soil pH(KCl) 0.051 0.178 2.50 0.002 Soil pH(KCl) 0.055 0.133 2.29 0.001
PCNM5 0.049 0.209 2.49 0.005
PCNM6 0.049 0.241 2.56 0.001
5 Collembola community
PCNM1 0.075 0.051 3.15 0.003 Soil pH(KCl) 0.085 0.059 3.27 0.001
PCNM5 0.058 0.087 2.38 0.014 Ericoid cover 0.079 0.104 2.75 0.001
6 Nematoda community
Soil P concentration 0.064 0.040 2.66 0.005 Soil N concentration 0.120 0.095 4.78 0.001
Soil pH(KCl) 0.067 0.140 2.81 0.001
P. tremula BA 0.063 0.182 2.78 0.001
T. cordata BA 0.056 0.220 2.59 0.001
